Afbeelding met logo, Graphics, symbool, grafische vormgeving

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met Lettertype, Graphics, symbool, logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

**Jubeljaar: Acht artikelen voor parochiebladen**

*Redacties van parochiebladen en parochiewebsites kunnen deze artikelen van katholiekleven.nl gratis overnemen.*

Katholiekleven.nl maakte acht podcasts voor het Jubeljaar 2025. Bij elke podcast verschijnt nu een kort artikel voor parochiebladen en parochiewebsites. De podcasts en artikelen zijn gemaakt naar aanleiding van online bijeenkomsten, waarin verschillende gasten telkens een onderwerp uitdiepten.

De onderwerpen komen uit de bul van paus Franciscus voor het Jubeljaar: Spes non confundit (De hoop stelt niet teleur).

De serie bijeenkomsten was een initiatief van de landelijke werkgroep voor het Jubeljaar. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit bisdommen, religieuzen en bewegingen.

* Download de artikelen voor parochiebladen en parochiewebsites

Het Heilig Jaar:

1. Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie
2. Hoop ontvangen én doorgeven
3. Hoop kan niet zonder geduld
4. Het kan echt anders in de wereld
5. Afstemmen op God
6. Betekenis en geschiedenis van de aflaat
7. Maria Moeder van de hoop
8. 1700 jaar concilie van Nicea

Parochiebladartikel 1

(457 woorden)

**Het Heilig Jaar:**

**Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie**

*Door: Hans de Jong voor katholiekleven.nl*

In 2025 viert de Katholieke Kerk het Heilig Jaar “Pelgrims van hoop”. Het is ook vijftig jaar na de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Kunnen we daar in het Heilig Jaar bij stil staan? Bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam pleit daarvoor. Hij doet dat in een podcast van katholiekleven.nl.

Momenteel is de Kerk druk bezig de visie van het Tweede Vaticaans Concilie te implementeren. Dit stond centraal op de synodes over synodaliteit die onlangs gehouden zijn. Het vernieuwende van het Tweede Vaticaans Concilie was dat het concilie beklemtoonde dat elke gedoopte deel heeft aan de zending en de missie van de Kerk. Iedereen is uitgenodigd actief mee te spreken. Zijn of haar bijdrage is belangrijk.

Alle gelovigen

Bisschop Hendriks wijst erop dat de concilievaders van het Tweede Vaticaans Concilie spraken over de onfeilbaarheid van het geheel van de gelovigen. Ieders bijdrage is, wanneer deze verbonden is met paus, bisschoppen en de traditie van de Kerk, van belang voor de ontwikkeling van het geloof.

Het is volgens Mgr. Hendriks heel goed om daar in het Heilig Jaar samen bij stil te staan. Het Heilig Jaar kent ook veel gemeenschapsmomenten zoals bijvoorbeeld bedevaarten waar die gezamenlijkheid tot uiting komt.

Het concilie legt sterk de nadruk op het belang van geestelijke groei. Als we allemaal dragers zijn van de missie van de Kerk betekent dit ook dat je aandacht moet besteden aan je eigen vorming.

Belangrijke onderwerpen

Het Tweede Vaticaans Concilie is een concilie van de hele Kerk. Het was een oecumenisch concilie. De deelnemers ontwikkelden een brede blik op de Kerk. Deze visie omvat alle aspecten van het kerkelijk leven. Dit moet geleidelijk aan handen en voeten krijgen. Dat kan best een paar eeuwen duren.

Het concilie leert dat we in dialoog moeten gaan met anderen. Vaticanum II is echt het concilie van de dialoog. Het spreekt over de oecumene, het gesprek met moslims, joden, boeddhisten en niet-gelovigen en ook over de dialoog binnen de eigen kerkgemeenschap.

Voor paus Paulus VI stond deze dialoog centraal in zijn pontificaat (1963-1978). Hij heeft hierover in de encycliek Ecclesiam suam gesproken. Deze encycliek schreef hij in 1964. Deze dialoog vraagt erom dat je geworteld bent in je relatie met Jezus Christus en je geloof beleeft om het op jouw beurt te kunnen doorgeven.

Het Tweede Vaticaans Concilie sprak in de constitutie Gaudium et spes ook over vragen van oorlog en vrede en de noodzaak van verzoening. Deze kwesties zijn volgens bisschop Hendriks nog steeds actueel.

Verzoening en vernieuwing

Het Heilig Jaar is niet alleen een oproep tot geestelijke vernieuwing, maar ook tot verzoening. Bisschop Hendriks hoopt dat dit Heilig Jaar inderdaad geestelijke vruchten mag dragen en ook dat het mensen in de Kerk bij elkaar brengt.

Meer weten? Luister de podcast!

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/luister-de-podcasts-voor-het-jubeljaar

Afbeelding met patroon, steek, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Parochiebladartikel 2

(470 woorden)

**Het Heilig Jaar:**

**Hoop ontvangen én doorgeven**

*Door: Hans de Jong voor katholiekleven.nl*

In 2025 viert de Katholieke Kerk het Heilig Jaar “Pelgrims van hoop”. In zijn bul voor dit jaar schreef paus Franciscus over hoop ontvangen én doorgeven. Hoe kunnen we dat doen? Diaken Rob Polet vertelt erover in een podcast van katholiekleven.nl. Hij werkt voor het platform voor Ignatiaanse spiritualiteit, dat valt onder de jezuïeten.

Paus Franciscus heeft de belangrijkste prioriteit van het Heilig Jaar in één zin uitgedrukt. Hij wenst dat in dit jaar mensen op enig moment de Heer Jezus ontmoeten. Paus Franciscus werkt dit op verschillende manieren uit.

Uiten en verinnerlijken

De paus heeft een warm hart voor armen en uitgestotenen. Hij beschouwt hen als mensen voor wie we zorg moeten hebben. Als we dat doen, zijn we tekenen van hoop. Daarnaast vraagt paus Franciscus aandacht voor verinnerlijking. Bij het christelijk leven horen contemplatie én actie.

De paus grijpt in zijn bul terug op Paulus’ brief aan de Romeinen. Onze hoop komt voort uit ons geloof in Jezus Christus, de verrezen Heer. Voor ons betekent dit dat we door lijden en dood naar het eeuwig leven trekken. Daarom zijn wij mensen van hoop.

Groeien in hoop

In de theologie beschouwen we de hoop als een van de “theologale deugden”, samen met het geloof en de liefde. Het gaat om deugden die in ons geworteld zijn, maar die ook moeten groeien. Samen met de “klassieke” of “kardinale deugden” (zoals voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en gematigdheid) zijn het richtlijnen voor een evenwichtig christelijk leven.

De beoefening van deze deugden vereist een constante inzet. De deugden vormen het midden tussen twee uitersten. Diaken Polet illustreert dit met een voorbeeld. Als je altijd voor alle moeilijkheden wegloopt ben je laf. Als je onbevreesd op alle gevaren afloopt ben je overmoedig. De deugd van de moed zit er tussenin.

In onze samenleving zijn er veel vormen van valse en oppervlakkige hoop. De deugd van de christelijke hoop reikt verder, tot in het diepst van ons bestaan. Ze omvat de grote vragen van leven en dood. We zien uit naar de voltooiing van de schepping.

Oefenjaar

Het Heilig Jaar is in zekere zin een oefenjaar. Je hoeft hiervoor niet speciaal naar Rome, maar het is een vorm van geestelijke pelgrimage. De vraag is hoe je hoop op het spoor komt. Diaken Polet gaat hiervoor te rade bij de Ignatiaanse spiritualiteit. Deze spiritualiteit is gegrond in Christus en heeft een groot oog voor het gevoelsleven van mensen.

Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, reikt een manier aan om God op het spoor te komen in je eigen leven. Dit doe je door zelfonderzoek. Zo kun je jezelf afvragen waar je op een bepaalde dag iets hoopvols hebt gezien, of waar heb je hoop hebt kunnen bieden. Op die manier kan het Heilig Jaar een hoopgevend jaar zijn.

Meer weten? Luister de podcast!

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/luister-de-podcasts-voor-het-jubeljaar

Afbeelding met patroon, steek, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Parochiebladartikel 3

(502 woorden)

**Het Heilig Jaar:**

**Hoop kan niet zonder geduld**

*Door: Hans de Jong voor katholiekleven.nl*

In 2025 viert de Katholieke Kerk het Heilig Jaar “Pelgrims van hoop”. In zijn bul voor dit jaar schreef paus Franciscus over de christelijke hoop. Plebaan Michel Hagen, priester van de kathedraal in het bisdom Rotterdam, vertelt wat paus Franciscus hierover zegt. Hij doet dat in een podcast van katholiekleven.nl.

In de bul “Spes non confundit” (De hoop stelt niet teleur) begint de paus bij de liefde van God voor ons. God heeft ons zo lief dat Hij ons zijn enige Zoon gegeven heeft. Jezus Christus, de Zoon van God, heeft zijn leven voor ons gegeven. Dat wordt duidelijk op het kruis. In het open hart van Jezus ontspringt een bron van liefde. Deze liefde is het fundament van de christelijke hoop.

Geen gewone hoop

Deze hoop is van een andere orde dan de gewone menselijke hoop, zoals de hoop op het halen van je rijexamen. De christelijke hoop reikt verder. Jezus Christus is immers verrezen uit de dood. Daarmee wordt onze hoop verlegd naar de toekomstige wereld. En daardoor komt ons leven hier en nu in een ander perspectief te staan.

Jezus is de kern van deze hoop. Plebaan Hagen verbindt deze hoop met Christus’ kruisdood. Je kunt op verschillende manieren naar het kruis kijken. Je kunt denken aan de gruwel van het kruis, maar vanuit het geloof kun je er ook de liefde van Jezus in herkennen.

Zijn liefde voor ons is zo groot dat Hij voor ons wilde sterven, terwijl wij deze liefde niet verdiend hebben. Sterker nog, we hebben er niets voor gedaan. Christus is verrezen. Op grond van zijn liefde mag je erop vertrouwen dat, als we Jezus’ weg gaan, we ook bij Hem zullen eindigen.

Manier van leven

In zijn bul nodigt de paus ons niet alleen uit om de tekenen van de tijd te onderscheiden en te zoeken naar tekenen van hoop, maar ook om zelf teken van hoop te worden. Dat kun je zijn door jouw manier van leven. Dat hoeft zich niet altijd te uiten in grote dingen. Je kunt dit zijn door een klein gebaar, waardoor een ander ervaart dat er iemand is die om hem geeft.

Onze huidige wereld maakt ons ongeduldig. Volgens de paus doet de digitale wereld het geduld verdwijnen: alles lijkt direct onder handbereik te zijn, we verleren het geduld. Maar zonder geduld kun je eigenlijk niet hopen, omdat de hoop zich richt op wat in de toekomst ligt. Op wat er nog niet is.

Geduld met elkaar

God heeft geduld met ons en geeft ons de tijd. Hij geeft ons ruimte om te groeien en onze fouten te verbeteren. Dat leert ons om ook meer geduld met elkaar te hebben.

Van geloof, hoop en liefde (1 Korintiërs 13, 13) is de liefde de belangrijkste. Dat komt omdat God zelf liefde is. We leven naar God toe. Als we bij God zijn hoeven we niet meer te geloven en te hopen. Dan is er enkel nog de liefde. De liefde blijft.

Meer weten? Luister de podcast!

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/luister-de-podcasts-voor-het-jubeljaar

Afbeelding met patroon, steek, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Parochiebladartikel 4

(569 woorden)

**Het Heilig Jaar:**

**Het kan echt anders in de wereld**

*Door: Hans de Jong voor katholiekleven.nl*

In 2025 viert de Katholieke Kerk het Heilig Jaar “Pelgrims van hoop”. De bul van paus Franciscus voor dit jaar opent met een citaat van de apostel Paulus: de hoop stelt niet teleur (“Spes non confundit”). In een podcast van katholiekleven.nl vertelt diaken dr. Vincent de Haas over hoop en de Bijbel. Vincent de Haas is coördinator van de Katholieke Bijbelstichting en diaken van het bisdom Breda.

Christelijke hoop is verbonden met het vertrouwen op God. In het Oude Testament komt het begrip hoop niet voor. Wel roepen de schrijvers van de boeken van het Oude Testament de mensen op hun leven te bouwen op God. Dat zie je heel sterk in het boek der Psalmen. De Psalmen bezingen God die zijn volk altijd vasthoudt.

Hoe moet het verder?

In de Psalmen vind je liederen van mensen die zich afvragen hoe het verder moet met hun leven: is er nog uitzicht dat het met mijn leven goed komt? En zij houden vol door van God te zingen: God, U houdt mij altijd vast, U bent altijd bij me. Er spreekt ook hoop uit voor de wereld, vertelt Vincent de Haas: de Psalmen dagen je uit om niet op te geven, het kan ook anders in de wereld en God helpt ons daarbij.

Hoop houden

In het Nieuwe Testament staat de kruisdood van Jezus Christus centraal. In de eerste eeuw zijn veel christenen vanwege hun geloof gestorven. We kunnen dan denken aan de apostelen Petrus en Paulus. Deze geloofservaringen worden weerspiegeld in het Nieuwe Testament. De Schrift roept gelovigen op niet op te geven al kost het hun leven. Jezus heeft dit zelf gezegd: “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Johannes 15, 13).

Nog steeds worden christenen vervolgd. En we vragen ons af waar God blijft in situaties van geweld en onrecht. We kijken vaak weg van deze realiteit van lijden en dood. Toch is dit niet de juiste houding. We zijn geroepen een teken van hoop te zijn. Dit vind je duidelijk terug in de brieven van Paulus. Hij is een apostel van de hoop. Dat zie je al in zijn oudste de brief, de eerste brief aan de christenen van Tessalonica. In het begin van deze brief prijst Paulus de christenen van Tessalonica voor hun hoop op Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 1, 3). Paulus spreekt over “Jezus Christus onze hoop”.

Bouwen aan vrede en gerechtigheid

In de Romeinen brief schrijft Paulus ook over de hoop. Hij noemt Abraham een voorbeeld van hoop. Hij bleef vertrouwen op God. Hij trok naar Kanaän, terwijl er geen uitzicht was dat hij vader van veel volkeren zou worden.

In de Hebreeën brief wordt over de hoop geschreven als een anker. Dat anker ligt in de hemel en verbindt ons met het Koninkrijk van God, zegt Vincent de Haas. Christelijke hoop is verbonden met het bouwen aan een wereld van vrede en gerechtigheid. Dat we hieraan mogen bouwen is een teken van hoop.

Hoop doorgeven

Om dat te kunnen doen moeten we ons vasthouden aan Jezus. Diaken De Haas hoopt daarom dat mensen tijdens het Heilig Jaar groepsgewijs de Schrift lezen en zich in vuur en vlam laten zetten door de Bijbel. Op deze manier kun je volharden in hoop en ook ontdekken: hoe kun jij een teken van hoop zijn voor de mensen om je heen?

Meer weten? Luister de podcast!

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/luister-de-podcasts-voor-het-jubeljaar

Afbeelding met patroon, steek, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Parochiebladartikel 5

(526 woorden)

**Het Heilig Jaar:**

**Afstemmen op God**

*Door: Hans de Jong voor katholiekleven.nl*

In 2025 viert de Katholieke Kerk het Heilig Jaar “Pelgrims van hoop”. De Bijbelse wortels van het Heilig Jaar liggen in het joodse “Jubeljaar”. Hierover vertelt dr. Tineke de Lange in een podcast van katholiekleven.nl. Tineke de Lange is beleidsmedewerker voor de bisschoppenconferentie voor contacten met het Jodendom en zij is docent Oude Testament en Judaïca.

Het boek Leviticus, dat midden in de Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel) staat, speelt een grote rol in de Joodse geloofsbeleving. Het behandelt de ceremoniële en heiligheidswetten. In Leviticus 25 staan bepalingen over het Jubeljaar. Het is (samen met een tekst in Numeri) het enige hoofdstuk waar de term ‘jovel’ veel in voorkomt. Het verwijst naar een bijzonder Heilig Jaar dat om de vijftig jaar plaatsvindt. Wij vertalen het met “Jubeljaar”.

“Heilig Jaar”

In feite is “Heilig Jaar” een betere vertaling dan “Jubeljaar” legt Tineke de Lange uit. Omdat het gaat om het je afstemmen op God die heilig is. God wil dat zijn volk heilig is, zoals Hij heilig is. Deze regels van de Thora gaan over de relatie met God en je medemens. Het is de bedoeling van God dat ieder een goede plaats in de samenleving heeft.

Daarnaast kent de Bijbel het “Sabbatjaar” dat om de zeven jaar plaatsvindt. In het Sabbatjaar krijgt de grond rust. Men leeft vanuit het vertrouwen dat God in het jaar daarvoor voldoende voedsel schenkt.

Het land is van God

Het Jubeljaar is het vijftigste jaar, nadat zeven keer een Sabbatjaar is gehouden. Het Jubeljaar is een religieuze en sociale “reset”. Mensen die hun bezit zijn kwijtgeraakt krijgen het terug. Het oude Israël was een agrarische samenleving en daarom gaat het om grond. Hieronder ligt een religieuze motivatie: God is de eigenaar van de aarde. Land mag verkocht worden maar dit is nooit definitief. De mens heeft geen absoluut eigendomsrecht. Hij is de vertegenwoordiger van God die het land bewerkt. Als iemand schulden maakt en zijn land moet verkopen kan dat dus nooit voor altijd zijn. Je hebt het land van God gekregen en daarom is het geen handelswaar. Na vijftig jaar komt de grond weer bij de oorspronkelijke eigenaar.

De mensen zijn van God

Hetzelfde geldt voor volksgenoten die tot slavernij vervallen zijn. Zij krijgen in dat jaar hun vrijheid terug. Men treft in het boek Leviticus uitgebreide bepalingen aan hoe deze teruggave geregeld wordt. Op het eind van het hoofdstuk (Leviticus 25, 55) wordt nadrukkelijk verwezen naar het bevrijdende handelen van God in Egypte. “Want de Israëlieten zijn dienaren van Mij; Ik heb hen uit Egypte geleid.”

De tijd is van God

In het Jodendom is ook de tijd belangrijk. Elke week is er de sabbat en er zijn feesten in een bepaald ritme. Het zijn dagen waarop tijd wordt vrijgemaakt voor God, want ook onze tijd is van God.

Het is niet zeker of het Jubeljaar ooit echt is gehouden. Er zijn twee andere Bijbelteksten die verwijzen naar dit Jubeljaar. Het gaat om Jesaja 61 en Lucas 4, 16-22. We hebben er weinig feitelijke gegevens over, maar de teksten zeggen wel degelijk iets over de idealen van het Joodse volk.

Meer weten? Luister de podcast!

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/luister-de-podcasts-voor-het-jubeljaar

Afbeelding met patroon, steek, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Parochiebladartikel 6

(532 woorden)

**Het Heilig Jaar:**

**Betekenis en geschiedenis van de aflaat**

*Door: Hans de Jong voor katholiekleven.nl*

In het Heilig Jaar 2025 kunnen gelovigen een aflaat verkrijgen. Paus Franciscus schrijft hierover in zijn bul “Spes non confundit” (De hoop stelt niet teleur). Wat is de geschiedenis van de aflaat en de betekenis ervan in het Heilig Jaar? Hierover vertelt dr. Anton ten Klooster in een podcast van katholiekleven.nl. Anton ten Klooster is priester van het aartsbisdom Utrecht en universitair docent aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST).

De aflaatpraktijk ontwikkelde zich enkel in de westerse Kerk, maar heeft wortels in de vroege Kerk. We vinden in de brieven van het Nieuwe Testament oproepen om bij God voor anderen te bidden. Hierachter steekt de overtuiging dat de persoonlijke bekering gedragen wordt door het gebed van de Kerk. Dit gemeenschappelijke gebed gaat bovendien over de grenzen van de dood heen.

“Gebedshulp”

De praktijk van de aflaten ontwikkelde zich vanuit de boetepraktijk binnen de vroege Kerk. Als iemand bijvoorbeeld onder druk van de omstandigheden zijn geloof had afgezworen en weer wilde terugkeren, volgde een proces van boetedoening. Daarna volgde verzoening. Dit proces werd begeleid door het gebed van de hele gemeenschap, zodat de boeteling in die zin de weg niet alleen ging.

Tussen de zevende en elfde eeuw kwam de persoonlijke biecht in gebruik. De biechtvader vergaf de schuld, maar om te herstellen wat door de zonde beschadigd was, legde de priester een penitentie op. Dit varieerde van het onderhouden van een aantal vastendagen tot het maken van een bedevaart.

Net als in de vroege Kerk was het mogelijk het gebed van anderen in te roepen bij het voldoen van de penitentie. Er kwamen brieven in omloop waarin het gebed van anderen werd toegezegd. Op deze manier werd de boetedoening verlicht. De Kerk nam als het ware een deel van de schuld van de boeteling over.

Reflectie en kritiek

Later ontwikkelde zich een theologische reflectie op deze praktijk. De Kerk reageerde ook op uitwassen van de aflaatpraktijk. Het meest berucht was de aflatenpraktijk van Johann Tetzel in het begin van de zestiende eeuw. De gegeven aalmoezen werden gebruikt voor de bouw van de Sint Pieter. Overigens was de kritiek op Tetzel destijds ook binnen de Kerk al te horen.

Wederkerigheid

Geleidelijk aan vervaagde de band tussen de aflaat en het boetesacrament. Aflaten werden ook verbonden aan kleinere devoties en werken. Tegelijkertijd werd het mogelijk aflaten te verwerven voor overledenen. In dit laatste ontstaat een nieuwe wederkerigheid. De vroege Kerk rekende op het gebed van de martelaren, die gestorven zijn maar leven voor God. Nu bidden de levenden ook voor de overledenen. Anton ten Klooster spreekt in dat verband over aflaten als een uiting van de solidariteit binnen de Kerk, die de heiliging van de gelovigen met haar gebed draagt.

Het Heilig Jaar

De aflaat is nauw verbonden met het Heilig Jaar. Paus Bonifatius VII verbond bij het eerste Heilig Jaar in 1300 de praktijk van het Jubeljaar met het verlenen van aflaten. In de bul “Spes non confundit” schrijft paus Franciscus dat de bedoeling van de aflaat in het Heilig Jaar is om te ontdekken hoe onbeperkt de barmhartigheid van God is.

Meer weten? Luister de podcast! Via de link is ook de volledige tekst van Anton ten Klooster beschikbaar.

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/luister-de-podcasts-voor-het-jubeljaar

Afbeelding met patroon, steek, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Parochiebladartikel 7

(560 woorden)

**Het Heilig Jaar:**

**Maria Moeder van de hoop**

*Door: Hans de Jong voor katholiekleven.nl*

In 2025 viert de Katholieke Kerk het Heilig Jaar “Pelgrims van hoop”. In zijn bul voor dit jaar noemt paus Franciscus Maria “Moeder van de hoop”. Zuster drs. Hildegard Koetsveld is benedictines van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. Zij vertelt over de grote betekenis van Maria in een podcast op katholiekleven.nl.

God wordt mens in Jezus door het ja-woord van Maria. God bewoonde Maria geheel en al. Hij straalde door haar heen. Hoop maakt iemand mooi. Het Heilig Jaar roept ons op pelgrims van hoop te worden. We zullen er mooier van worden, zegt zuster Hildegard.

Hemelse moeder

In onze beleving is Maria vooral een voorbeeld van deugdzaamheid, geloof en overgave. Voor veel mensen is ze de hemelse moeder bij wie je schuilen kunt en troost kunt vinden. In het eerste millennium van de kerkgeschiedenis ligt vooral de nadruk op dat wat er met haar lichaam gebeurd was. God heeft aan Maria grote dingen gedaan. De kerkvader Augustinus roept uit: “Wie zou deze nieuwe nieuwheid kunnen begrijpen, zo ongewoon, zo enig in de wereld, dat een maagd zwanger werd, dat een maagd baarde en toch maagd bleef.”

God wordt mens in en door Maria

De Vroege Kerk jubelt het uit als het gaat om Maria en de menswording van God in en door haar. Wat is er lichamelijker dan dit: het Woord is vlees geworden. God is mens geworden. Hij, de Eeuwige, Onzienlijke, heeft het menselijk lichaam aangenomen en geheiligd. Al het geschapene, de lucht, de zon, de aarde, het voedsel, al het materiële heeft Hij in zich opgenomen, opdat wij helemaal, naar ziel en lichaam opgenomen kunnen worden in de relatie met God.

Maria verwijst naar dit lichamelijke aspect van de menswording van God. God wordt mens, opdat de mens “vergoddelijkt” zal worden. Nu Christus zich verenigd heeft met ons tot in het lichaam toe en dus ook tot in de dood toe, kunnen wij met Christus verenigd worden in zijn verrijzenis tot eeuwig leven, ook tot in ons lichaam toe. Dat heeft Maria mogelijk gemaakt door haar ja-woord.

De hele schepping

Meestal wordt dit alles gezien als een gebeuren tussen God en mens. Maar niet alleen de mens, heel de schepping wordt teruggebracht in de reddende relatie met God. Wij staan niet boven of buiten de ons omringende wereld. Wij maken er deel van uit. Wel laat Maria de unieke plaats zien die de mens in de schepping inneemt. Alleen de mens is in staat tot een vrij ja of nee tegen God.

In haar “ja” neemt Maria heel de schepping mee. Dat heeft gevolgen voor onze blik op de schepping. Mensen handelen vaak als heerser van de schepping en menen dat de waarde van de mens ligt in zijn denken, redeneren en zijn bewustzijn. We degraderen het lichaam tot een vervangbaar instrument. Ons geloof ziet dat anders. Via het lichaam hebben we contact met elkaar en we ervaren de wereld door onze zintuigen.

Eucharistie

Deze nadruk op lichamelijkheid tekent ook onze visie op de sacramenten. Doordat Maria aan haar Zoon het menselijk lichaam gaf, kon Jezus tijdens het laatste Avondmaal het brood nemen en zeggen: dit is mijn lichaam, neemt en eet, doet dit tot mijn gedachtenis. We vieren dan ook nooit eucharistie zonder Maria.

Meer weten? Luister de podcast! Via de link is ook de volledige tekst van zuster Hildegard Koetsveld osb beschikbaar.

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/luister-de-podcasts-voor-het-jubeljaar

Afbeelding met patroon, steek, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Parochiebladartikel 8

(473 woorden)

**Het Heilig Jaar:**

**1700 jaar concilie van Nicea**

*Door: Hans de Jong voor katholiekleven.nl*

In het Heilig Jaar 2025 is het precies 1700 jaar geleden dat in Nicea een groot oecumenisch concilie werd gehouden. Het is toevallig dat deze herdenking samenvalt met het Heilig Jaar, maar niet zonder betekenis. Dat vertelt Harry Quaedvlieg in een podcast van katholiekleven.nl. Hij is priester van het bisdom Roermond, vicaris-generaal en docent dogmatiek aan de theologische opleidingen in het bisdom.

In de bul “Spes non confundit” spreekt paus Franciscus over het concilie van Nicea dat 1700 jaar geleden is gehouden in Nicea (het tegenwoordige Iznik in West-Turkije). Het concilie van Nicea was destijds een uniek gebeuren. De Kerk was al bekend met lokale synodes maar Nicea was het eerste oecumenische concilie, een concilie waaraan bisschoppen uit de hele Wereldkerk deelnamen.

Eenheid van de Kerk

Het concilie van Nicea werd bij elkaar geroepen door keizer Constantijn de Grote. Deze keizer was kort daarvoor tot geloof gekomen. Hij voelde zich verantwoordelijk voor het welzijn van het Romeinse rijk. Door zijn toedoen was het christendom de toonaangevende godsdienstige gemeenschap in het rijk geworden. Daarom droeg hij als keizer ook zorg voor de eenheid van de Kerk.

Binnen de Kerk was er tweespalt ontstaan over de vraag of Jezus Christus nu werkelijk God was. Binnen de Kerk bad men weliswaar tot Christus maar er rezen vragen rond de theologische onderbouwing van dit bidden. Er waren twee stromingen. Eén groep legde sterk de nadruk op de eenheid van God. De andere ging nadrukkelijk uit van de drie goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Drie-eenheid

Daarom spraken de bisschoppen in Nicea over de Drie-eenheid. Hoe kunnen zowel de Vader als de Zoon als de Geest God zijn? De priester Arius (256-336) stelde dat God de Vader geen oorsprong had, maar de Zoon wel. In dat geval kon de veroorzaakte Zoon geen God zijn. Hij was weliswaar een superieur wezen, maar bezat geen goddelijke natuur. Dat was voor de meeste bisschoppen een onaanvaardbare optie, omdat de overtuiging leefde dat Jezus zowel God als mens was.

In Nicea heeft men over dit punt een besluit genomen. Het concilie beleed dat Jezus God én mens was, één in wezen met de Vader, door wie alles geschapen is. Deze tekst is op deze manier in de geloofsbelijdenis gekomen. Daarna heeft het concilie van Constantinopel (381) ook de godheid van de Heilige Geest bevestigd. We spreken dan ook over de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel.

Het credo bidden

We kennen deze tekst uit onze eucharistievieringen als het “credo” dat we bidden. In de eucharistieviering wordt vaker de kortere “apostolische geloofsbelijdenis” gebeden (“de twaalf artikelen van het geloof”). Harry Quaedvlieg geeft ter overweging mee om in het Heilig Jaar het langere credo te bidden van Nicea-Constantinopel. Het is een tekst die alle christelijke kerken met elkaar delen en een manier om het concilie van Nicea te herdenken.

Meer weten? Luister de podcast!

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/luister-de-podcasts-voor-het-jubeljaar

Afbeelding met patroon, steek, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving