**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 90. Kerstnacht-A – 24-25 december 2022.**

**We mogen ons niet laten ontmoedigen.**

*"Christenen moeten de grote hoop blijven koesteren en de grote vreugde beleven van Degene Die zal terugkeren om de volheid van de tijd te bekronen, om al het werk van Zijn Kerk te verzamelen, en om alle goede wil van de christenen bijeen te brengen. Alles wat gezaaid is in lijden en pijn zullen we dan oogsten, en het zal omgezet worden in het definitieve Koninkrijk waarvan de komst niet kan uitblijven. Dit Koninkrijk van rechtvaardigheid zàl komen, dit Koninkrijk van vrede zàl komen! We mogen ons niet laten ontmoedigen, ook al lijkt de horizon van de geschiedenis donkerder te worden en lijkt zij zich bij momenten zelfs te sluiten, en ook al geeft het heel vaak de indruk dat de menselijke realiteit de verwezenlijking van Gods plannen onmogelijk maakt.*

*...Ja waarlijk: op een dag zal de volledige bevrijding van de mensen worden bezongen (...)”*

Laten we deze bezinning onder het licht van aartsbisschop Romero beginnen met **de erkenning dat het inderdaad ook op vandaag klopt dat "…*de horizon van de geschiedenis donkerder lijkt te worden en zich zelfs bij momenten lijkt te sluiten, alsof de menselijke realiteit de verwezenlijking van Gods plannen onmogelijk maakt”*.** Er gaan steeds meer stemmen op die beweren dat er op vandaag eigenlijk geen significante vooruitgang wordt geboekt om de vernietiging van de planeet en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Miljoenen dollars worden uitgegeven aan bewapening, terwijl een groot deel van de wereldbevolking in ellende en honger leeft. We dachten dat de Tweede Wereldoorlog de laatste was, maar we leven in angst dat nu de Derde (en nog wredere en meer destructieve) Wereldoorlog elk moment kan uitbreken. Het aantal mensen dat wanhopig hun geboorteland ontvlucht en in andere landen asiel en bescherming zoekt, blijft toenemen. En aan de andere kant sluiten landen met structurele capaciteiten om mensen te verwelkomen en op te vangen (landen die zelfs nood hebben aan extra arbeidskrachten!) steeds meer hun grenzen. De afgoden van macht en rijkdom (die zo door Monseigneur Romero aan de kaak werden gesteld) blijven de corruptie bevorderen, stimuleren ongeremd de verrijking van enkelen dankzij de verarming van de meerderheid, drukken nog altijd en steeds meer de verandering door van wetten ten gunste van de elites, enzovoort… In alle landen kunnen deze problemen concreet benoemd en geattesteerd worden. **We zien overal dat de geschiedenis zich eerder lijkt te sluiten in plaats van zich te openen naar gerechtigheid en vrede toe. De vooruitgang in respect voor de mensenrechten en voor de planeet lijkt erg zwak tegenover het toenemen van oorlog en conflict. Structuren en systemen van onrecht en geweld lijken eerder sterker te worden dan dat ze zouden desintegreren.**

Zowel mondiaal als lokaal zijn we in deze dagen in landen met een christelijke traditie aangekomen bij de viering van Kerstmis. De kersthandel heeft al welig gebloeid. De kerstbomen (natuurlijke of kunstmatige) zijn al in veel huizen binnengebracht. De kerstverlichting schijnt, ondanks de energiecrisis. Kerstontbijten, -lunches en -diners worden bereid en aangeprezen, in schril contrast met de honger van honderden miljoenen mensen op deze aarde. Russische en Oekraïense orthodoxe christenen zullen Kerstmis vieren (op 6 januari volgens hun orthodoxe kalender) te midden van een oorlog vol verwoesting, dood, honger en kou. In België moeten enkele honderden asielzoekers de koude nachten op straat doorbrengen. **De kerstcultuur mag dan wel in elk land haar eigen accenten hebben, zij staat toch altijd in contrast met het werkelijke leven van de meerderheid van de mensen, die het slachtoffer zijn van het gebrek aan gezondheidszorg, aan behoorlijke huisvesting, aan een inkomen (salaris of minimumpensioen) waarvan men menselijk kan leven…**

Monseigneur Romero doet in deze Kerstnacht een krachtige oproep aan elk van ons: **"…*laten we de moed niet verliezen".* Misschien is dit wel de belangrijkste kerstkreet en de meest dringende boodschap van het hele kerstgebeuren. Geloven dat God mens geworden is in Jezus, wiens (menselijke) geboorte wij met Kerstmis vieren, is er op vertrouwen dat *"…wij op een dag (...) de volledige bevrijding van de mensheid zullen bezingen*".** De christelijke gelovige is ervan overtuigd dat *"…wij* *alles wat gezaaid is in lijden en pijn, zullen oogsten in het definitieve Koninkrijk waarvan de komst niet kan uitblijven"*. **Er is werkelijk geen andere manier van hopen dan te blijven zaaien te midden van het lijden en de pijn van de geschiedenis, dichtbij en veraf.** We herinneren ons wat de monnik Thomas Merton schreef[[1]](#footnote-1): “Ook al hebben we de macht om de hele wereld te verwoesten, het leven is sterker dan het doodsinstinct en liefde is sterker dan haat. …Het heeft geen zin om tekenen van hoop te zoeken in kranten of in de verklaringen van wereldleiders (daarin is zelden iets te vinden dat echt hoopvol is, en wat verondersteld wordt het meest bemoedigend te zijn is gewoonlijk zo onmiskenbaar hopeloos dat het je dichter bij de wanhoop brengt). **Omdat de liefde in de wereld bestaat en omdat Christus Zelf onze natuur heeft aangenomen, blijft er altijd hoop dat de mens uiteindelijk, na veel fouten en zelfs rampen, zal leren te ontwapenen en vrede te scheppen, door te erkennen dat hij in vrede met zijn broeder *moet* leven. “**

Daarom durft Mgr. Romero ook vandaag voor ons te herhalen: "…*Dat Koninkrijk van gerechtigheid zàl komen, dat Koninkrijk van vrede zàl komen, laten we de moed niet verliezen"*. **Nu we ons op Kerstmis voorbereiden, kunnen we ons afvragen welke acties wij individueel en samen kunnen ondernemen om een duidelijke boodschap van hoop en een waardige toekomst voor iedereen naar de wereld over te brengen**. Het moeten hoe dan ook initiatieven en projecten zijn die zich situeren "…*te midden van het lijden en de pijn"* van anderen. Onze belangrijkste kerstacties moeten betrekking hebben op hen die honger en dorst hebben, op hen die ziek zijn, op hen die eenzaam en verlaten zijn, op hen die vluchten en migreren, op hen die over geen kleren of onderdak beschikken, op hen die in gevangenissen zitten, op hen die nog maar eens geen kerstdiner op tafel zullen zien verschijnen, op hen die vervolgd of buitengesloten worden,…

**Hoe klein onze kerstactie ook is, het zal een bouwsteen zijn voor de nieuwe wereld.** Monseigneur Romero vertelt ons dat *‘…Degene die* *zal terugkeren om de volheid van de tijd te bekronen, in het Koninkrijk dat komt al het werk van Zijn Kerk zal verzamelen, en alle goede wil van de christenen zal bijeen brengen".* En we kunnen daar zonder twijfel alle humaniserende inspanningen aan toevoegen van zoveel mensen uit andere religies of van mensen die zonder de religieuze inspiratie en ervaring leven. **Alle kerstacties van solidariteit zullen getuigen van onze**

**hoop, en ze zullen ons aanmoedigen om de moed niet te verliezen**. We hoeven niet bang te zijn. Zalig Kerstfeest!

Tere en Ludo Van de Velde

Overdenking voor de Kerstnacht-A, 24-25 december 2022. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering in de Kerstnacht – 24-25 december 1977. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo II, Ciclo A, UCA editores, San Salvador, p.135.

(In het boek “Día a Dia con Monseñor Romero. Extractos de sus homilías. Meditaciones para todo el año” is verder geen enkel citaat opgenomen uit zijn homilie van 24 of van 25 december 1977)

1. Thomas Merton. ‘Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer’, Damon, 2020, p. 215. [↑](#footnote-ref-1)