**De patroonheiligen (kan ook een catechesemoment zijn tijdens de WJD kruis-tournee)**

Elke editie van de Wereldjongerendagen en de voorbereidingen ervan worden toevertrouwd aan patroonheiligen, dat wil zeggen aan heiligverklaarde heiligen of heiligen in het proces van heiligverklaring.

Voor de WJD Lissabon 2023 heeft het plaatselijk organisatiecomité 13 patroonheiligen voorgesteld, vrouwen, mannen en jongeren die, zoals de kardinaal-patriarch bevestigt, "hebben laten zien dat het leven in Christus de jeugd van alle tijden vervult en redt". Deze heiligen, die of geboren zijn in de stad waar de WJD plaatsvinden of uit andere landen komen, zijn modellen voor jongeren.

Heilige Johannes Paulus II, Heilige Johannes Bosco, Heilige Vincent van Zaragoza, Heilige Antonius, Heilige Bartholomeüs van de Martelaren, Heilige Johannes van Brito, Zalige Johanna van Portugal, Zalige João Fernandes, Zalige Marie Claire van het Kind Jezus, Zalige Pier Giorgio Frassati, Zalige Marcel Callo, Zalige Chiara Badano, Zalige Carlo Acutis

**Presentatie van de patroonheiligen van WJD Lissabon 2023 door pater Manuel Clemente, kardinaal patriarch van Lissabon.** Vertaald vanuit het Engels: <https://www.lisboa2023.org/en/article/meet-the-patrons-of-wyd-lisbon-2023>

De patrones bij uitstek van de komende Wereldjongerendagen is de Maagd Maria, de jonge vrouw die aanvaardde de moeder te zijn van de vleesgeworden Zoon van God. Zij, die opstond en haastig naar de berg ging om haar nicht Elisabeth te ontmoeten en haar de Jezus te brengen die zij had verwekt. Zo leert zij de jongeren van alle tijden en plaatsen om Jezus te brengen naar anderen die op Hem wachten, nu en toen!

Johannes Paulus II is ook onze patroonheilige. Aan hem danken wij het initiatief van de Wereldjongerendagen, die miljoenen jongeren uit de vijf werelddelen hebben samengebracht en bemoedigd.

De patroonheiligen zijn allen die zich ten dienste van de jeugd hebben gesteld, in het bijzonder de H. Johannes Bosco, die door Johannes Paulus II tot "Vader en Leraar van de Jeugd" werd uitgeroepen. Aan zijn vormingsverantwoordelijken stelde hij zijn "preventief systeem" voor, dat altijd actueel is: "Begeleid de jongeren, vermijd de zonde door verstand, godsdienst en goedheid. Word heiligen, opvoeders van heiligen. Mogen onze jongeren voelen dat ze geliefd zijn".

Wij rekenen ook op de bescherming van de heilige Vincentius, diaken en martelaar uit de vierde eeuw. Hij, als patroon van het bisdom, zal iedereen verwelkomen en sterken met zijn naastenliefde en evangelisch getuigenis.

Doordat de Wereldjongerendagen in Lissabon worden gevierd, zullen zij de hemelse steun krijgen van enkele heiligen uit Lissabon die Lissabon verlieten om Christus te verkondigen. Bijvoorbeeld de heilige Antonius - geboren rond 1190 - die als franciscaan eerst naar Marokko, dan naar Italië en vervolgens naar Zuid-Frankrijk ging voordat hij terugkeerde naar Italië, waar hij veel mensen bekeerde tot het evangelie dat hij beleefde en predikte. Hij stierf in Padua in 1231 en men was zo zeker van zijn heiligheid dat hij slechts een jaar later heilig werd verklaard. Paus Leo XIII noemde hem "de heilige van de hele wereld".

Eeuwen later was de heilige Bartholomeüs van de Martelaren, een dominicaan en aartsbisschop van Braga, ook afkomstig uit Lissabon. Hij ging naar Trente om deel te nemen aan de laatste fase (1562-63) van het concilie dat de Kerk wilde hervormen door de herders dichter bij de schapen te brengen, zoals het evangelie eist en zoals paus Franciscus zo nadrukkelijk stelt. De heilige Bartholomeüs, tijdens het Concilie en ook daarna, was in die zin doorslaggevend en motiveert ons allen ook vandaag nog.

Een eeuw later vertrok een andere jongeman uit Lissabon, de jezuïet Johannes de Brito, naar India om Christus te verkondigen. Onstuitbaar in zijn verkondiging en in zijn moeilijke reizen, kleedde hij zich en sprak hij met de gedachte alle groepen en sociale klassen te bereiken. Hij werd gemarteld in Oriur in 1693.

We worden ook vergezeld door enkele zaligen, ook uit Lissabon. De eerste, Joana van Portugal, dochter van koning Alfonso V, die koningin van verschillende Europese koninkrijken had kunnen worden, maar er de voorkeur aan gaf verenigd te zijn met Christus en zijn Passie, en op negentienjarige leeftijd naar het klooster vertrok. Ze stierf in Aveiro, in het klooster van de Dominicaanse nonnen, in 1490. Wij noemen haar Sint Joan de Prinses en zij spoort ons aan tot radicale beslissingen.

In 1570 werd João Fernandes, een jonge jezuïet, gemarteld voor de kust van de Canarische Eilanden toen hij als missionaris op weg was naar Brazilië. Hij was een van de veertig martelaren van die tijd, een groep die geleid werd door de zalige Inácio de Azevedo. Zij waren vertrokken in antwoord op zijn missionaire oproep en hebben zeker op deze manier in de hemel bijgedragen aan de missie die zij op aarde niet hebben kunnen vervullen.

Later werd Maria Clara van het Kind Jezus - een jonge aristocrate die aan de rand van de hoofdstad werd geboren - wees, maar zij besloot "moeder" te worden van de behoeftigen. In een tijd waarin dit officieel verboden was, slaagde zij erin een religieuze congregatie op te richten die zich aan deze zaak wijdde (Franciscanessen Hospitaalridders van de Onbevlekte Ontvangenis). Tot aan haar dood in 1899 overwon zij alle tegenstand en herhaalde: "Waar goed gedaan kan worden, laat het gedaan worden!

Deze jonge Lissabon-gangers die "op weg gaan" zoals de Moeder van Jezus - zowel in de geografie van de wereld als in de geografie van de ziel om Christus naar vele anderen te brengen - worden vergezeld door patroonheiligen van andere oorsprong, maar uit hetzelfde Koninkrijk. Zoals de zalige Pedro Jorge Frassati die, tot aan zijn dood in Turijn in 1925 op 24-jarige leeftijd, iedereen heeft geraakt door de dynamiek, de vreugde en de naastenliefde waarmee hij het evangelie beleefde, zowel bij het beklimmen van de Alpen als bij het dienen van de armen. Johannes Paulus II noemde hem "de man van de acht zaligheden".

Met dezelfde jeugd en edelmoedigheid hebben we zalige Marcel Callo, geboren in Rennes en gestorven in het concentratiekamp Mauthausen in 1945. Hij was padvinder en daarna Jocista (katholieke jeugdwerker) en toen hij op 22-jarige leeftijd werd opgeroepen voor verplicht werk in Duitsland, vertrok hij daarheen met het vaste voornemen het apostolaat voort te zetten in deze zeer zware omstandigheden. Om deze reden werd hij later naar het concentratiekamp overgebracht, waar hij stierf.

Wij rekenen ook op de bescherming van twee gezegende jonge mensen die ook "vertrokken" zijn, zelfs toen ziekte hun lichaam, maar niet hun hart, verlamde, zoals Christus die aan het kruis genageld was, die vervolgens naar de Vader ging en ons allen redde met het leven dat hij gaf. De zalige Chiara Badano, een jonge focolarina, vereenzelvigde zich met Christus die aan het kruis was achtergelaten toen zij 16 jaar oud was en door een ziekte werd geveld. Ze stierf twee jaar later, in 1990, altijd stralend van een stralende vreugde die de naam "Luce" bevestigde die Chiara Lubich haar had gegeven.

Het jaar daarop, in 1991, werd de zalige Carlo Acutis geboren, die op 15-jarige leeftijd in Monza aan leukemie overleed. Zijn korte leven was vervuld van een grote devotie tot Maria en de Eucharistie, die hij dankzij zijn computervaardigheden kon verspreiden, zelfs tijdens zijn ziekte. Hij maakte van zijn lijden een offer en ging gelukkig heen.

Hier ook, de patroonheiligen met beelden (in het Engels): <https://www.lisboa2023.org/en/lisbon2023/patrons>