**Kerstwake- B 24 december 2023**

**Evangelie: Lucas 2, 1-14**

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero ons in deze Kerstwake?**

We beschikken voor de Kerstperiode alleen maar over een homilie van Mgr. Romero tijdens de Kerstwake, op zondagavond 24 december 1978. De preek op Kerstdag zelf, 25 december 1978, werd blijkbaar niet opgenomen.

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie voor de Kerstwake de titel: “***Ik kom jullie een grote vreugde aankondigen: jullie Redder is geboren***”. We vertrekken voor deze bouwstenen bij drie verwijzingen van Mgr. Romero naar de evangelietekst uit Lucas 2, 1-14.

Hij begint zijn preek met een verwijzing naar het verhaal dat melding maakt van de boodschap van de engelen aan de herders. ‘Weest niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat een grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.” (Lc 2, 10-11a - NBV21). Het mysterie van God Die mens wordt kan alleen maar in diepmenselijke ‘verhalen’ uitgedrukt worden. Daarom is de belangrijkste vraag niet: is dat nu allemaal historisch echt zo gebeurd? Waar het om gaat is: **wat hebben de christenen van de Lucas-gemeenschap hiermee willen zeggen over het mysterie van Gods menswording? Een eerste woord dat opvalt is: ‘Weest niet bang’.** Waarom was het nodig om de herders (en dus ook de mensen van de Lucas-gemeenschap en zij die dit verhaal later zouden horen of lezen) aan te sporen om geen angst te hebben? Wanneer het goddelijk mysterie doorbreekt in de menselijke ervaring gebeurt er iets dat zowel fascinerend is als angstaanjagend, iets aantrekkelijks en motiverend, maar tegelijk ook iets dat ons doet wegduiken en ons er toe aanzet om ons te verstoppen. Het ‘verhaal’ zegt in eerste instantie dat niemand angstig hoeft te zijn, want het gaat over goed nieuws en over een grote vreugde - en dat niet alleen voor dat groepje herders, maar voor heel het volk. De eerste samenvatting van dit gebeuren is dan: ‘Jullie redder is geboren’. **De herders spelen in het verhaal de rol van het volk als geheel: eeuwenlang uitgebuit en onderdrukt (door militaire invasies, door massale volksverplaatsingen, door het wegsturen in ballingschap), uitgesloten en in grote miserie verkerend, en in dat alles toch levend onder de belofte van Jahweh die hen trouw had toegezegd, bevrijding, redding, ‘goed leven’ – ‘El buen vivir’[[2]](#footnote-2).** Het zijn de herders die als eersten de betekenis van het gebeuren te horen krijgen, en zij worden dan ook de eerste verkondigers van de grote vreugde van dat goede nieuws. Er was geen angst meer en dus gingen ze op weg.

Mgr. Romero ziet in dat wonderlijke verhaal over die herders een duidelijk beeld van wat de fundamentele opdracht is van de Kerk tot op vandaag. Hij zegt: **“*De Kerk heeft geen andere bestaansreden in de wereld dan door te gaan met het verkondigen van dit grote nieuws, dit goede nieuws, dat vertaald wordt met de term ‘Evangelie’. Evangeliseren betekent dit nieuws van verlossing aan de wereld verkondigen.”*** Vandaag, meer dan 2000 jaar later, beginnen we ons er van bewust te worden dat de Kerk in al die tijd zoveel andere wegen is gaan bewandelen, zoveel instellingen in het leven heeft geroepen, zoveel dogma’s heeft afgekondigd met de bedoeling om die door de gelovigen als waar te laten aannemen, zoveel cultureel gebonden tradities heeft uitgebouwd en gepromoot, zich zo dikwijls heeft laten verleiden door macht en rijkdom, meestal zo ver weg is afgedwaald van de ‘herders’ (de verarmden),… dat die fundamentele bestaansreden van de Kerk in de wereld dikwijls echt zoek geweest is en dat vaak nog altijd is. **Hoe, waar en wanneer klinkt vandaag de vreugde van mensen omwille van dat grote en goede nieuws van Godswege?** Onze kerkelijke taal blijft toch dikwijls heel levens- en wereldvreemd. Ja, en in welke wereldvreemde sfeer leven wij toch, dat we niet zien dat er op die manier iets grondig fout gelopen is?

De politieke en economische leiders in de landen met een traditioneel christelijke culturele achtergrond kiezen er voor om een knieval te doen voor macht en rijkdom; ze kiezen voor de productie van altijd meer dodelijke wapens en een toenemende bewapeningswedloop, en voor een economie die meer dan de helft van de wereld in de miserie houdt. **Slechts hier en daar horen we nog de angstschreeuw van mensen in armoede en ellende, dichtbij en veraf. Hier en daar zijn er ook profeten – of moeten we hen voor de gelegenheid ‘engelen’ noemen – die bij hen gaan staan, die naar hen luisteren, die met hen mee optrekken en de hoop versterken dat het toch anders kan en moet**. **Precies in die wereld is er voor de Kerk geen andere bestaansreden dan ‘blijde boodschap – Evangelie’ te verkondigen, zodanig dat de volkeren een grote vreugde zouden mogen ervaren.** Zijn we er tot op vandaag niet veel te veel voor bezorgd om in de eerste plaats de historisch opgebouwde kerkelijke tradities te bewaren en veilig te stellen? **Welke boodschap van hoop hebben we voor jongere generaties, voor de armen bij ons en over de hele wereld?** Gelukkig zien we dat er op vele plaatsen gemeenschappen van licht bestaan midden in die duistere nachten. Jammer genoeg staan die gemeenschappen vaak ook in de marge van of zelfs net buiten de kerkelijke structuren. Zijn we dan zo vergeten te vertrouwen op de Geest die alles nieuw maakt? Ondanks belangrijke stappen die heden ten dage worden gezet, zoals het synodale proces en wat er te lezen staat in de documenten van Paus Franciscus, lijken de meeste bisschoppen en kardinalen in de eerste plaats nog altijd bezorgd om de leerstellige, liturgische, structurele… tradities toch maar te bewaren, veel meer dan dat ze open zouden staan voor werkelijke evangelisch-creatieve vernieuwing en grondige verandering, ten einde trouw te kunnen zijn aan Jezus en aan de Geest vandaag.

**Mgr. Romero zegt dat hij zelf als aartsbisschop voldoende nederig moet zijn om het Goede Nieuws zowel te horen, het te ontvangen en ook te kunnen verkondigen.** **“*Als pastor moet ik ook - hopelijk met dezelfde eenvoud en nederigheid als die herders van toen - het nieuws ontvangen dat de harten van de mensen raakt*".** Hij roept op die manier zichzelf, zijn priesters en alle verkondigers op tot authentieke nederigheid, ten einde beschikbaar te zijn om Het Woord van het Evangelie te horen, het te beluisteren en het door hun eigen leven te laten gaan.

*"We moeten de kerstboodschap bewaren met de vurigheid waarmee - zo vertelt de Bijbel ons - de Maagd Maria het zelf in haar hart bewaarde. Alles wat de herders haar vertelden en wat ze gehoord en gezien had: ze overwoog het in haar hart, omdat ze, hoewel ze de lievelingsmoeder van Christus was, toch ook een christen was die wist hoe ze de grote boodschap van deze nacht in haar ziel moest opnemen. Zij had het zelf ook nodig om zo te werk te gaan.*" Hier gaat de Aartsbisschop nog even door op de verantwoordelijkheid van verkondigers om de Boodschap allereerst in het hart te bewaren en eerlijk te overwegen. Ook Onze-Lieve-Vrouw, Maria, de moeder van Jezus, had dit nodig, zo getuigt het evangelieverhaal van deze dag (Lc 2, 19). Het dòòrbreken van Gods verlossende aanwezigheid in ons leven en in de geschiedenis vraagt van ons een nederige openheid, luisterbereidheid, stilte en eerlijke bezinning. **In Latijns-Amerika leerden we de opvatting kennen dat Gods eerste boek datgene is waarin de huidige geschiedenis (van de volkeren en ook van ons persoonlijk leven) opgeschreven is, en dat de Bijbel pas het tweede ‘heilige’ boek is, bedoeld als spiegel om Gods Woord vandaag duidelijk te kunnen verstaan en er naar te handelen. God spreekt vandaag nog altijd, maar wij hebben de geschiedenis zo verduisterd, dat we die spiegel van de Bijbel, vooral het Evangelie, absoluut nodig hebben om er iets van te begrijpen. Actuele geschiedenis en Bijbel worden dan de beide kanten van Gods Woord.** Vanuit de noodzakelijke nederige houding (wij zijn immers geen eigenaars van Gods Woord), in nauwe verbondenheid met elkaar en samen met de ‘herders’ van vandaag (allen die lijden, verarmd werden,…), mogen wij Zijn Woord door ons leven laten gaan en van Hem getuigen: Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

**Suggestie van vragen voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen:**

1. Lc 2, 10 zegt ons: ‘Weest niet bang…’ Van welke existentiële vrees mogen / moeten wij ons bevrijden om écht te kunnen openstaan voor de Blijde Boodschap van Godswege?
2. Daar waar wij deelnemen aan de Kerk, ervaren de mensen rondom ons (inbegrepen ook zij die buiten de Kerk leven) onze verkondiging als een vreugdeboodschap die hun leven kracht kan geven? Waar en wanneer gebeurt dit wel, en waar ligt dat aan? En als het niet zo is, waarom dan niet?
3. Hoeveel inspanningen doen we om Gods Woord te ‘onderscheiden’, om de werking van Zijn Geest te zien en te beluisteren, om Zijn Woord nederig te overwegen, het door ons leven te laten gaan en dan ‘… goed nieuws te brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk’ (Lc 2, 10)?

Ludo Van de Velde

***Ludo Van de Velde*** *(1949), afkomstig uit Oelegem, leefde en werkte sinds 1977 in Centraal- Amerika. Hij was gedurende 9 jaren fidei donumpriester in Guatemala, El Salvador en Nicaragua. Hij is gehuwd en vader van twee dochters. Wonend in El Salvador was hij gedurende 25 jaren eerst ngo-coöperant en nadien regiocoördinator van Volens. Dank zij de diepe inspiratie van Mgr. Romero en de roep van arme mensen in kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van San Salvador, kon hij, samen met zijn vrouw Tere, de laatste 10 jaren met hen weer verder optrekken. Zo werd hij opnieuw wie hij altijd geweest was: priester in dienst van de armen en in dienst van het Evangelie. Sinds eind februari 2021 wonen ze in Brugge, dicht bij hun (klein-) kinderen, op zoek naar nieuwe uitdagingen.*

1. Homilie tijdens de eucharistieviering in de Kerstwake-B, 24 december 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo IV – Ciclo B, UCA editores, San Salvador, primera edición 2007, p. 107-108. [↑](#footnote-ref-1)
2. ‘El buen vivir’ - *‘Sumak kawsay’* in het quechua. Een uitdrukking die de droom vertolkt van hoe de samenleving zou kunnen zijn. Oorspronkelijk zo door het Quechua-volk geformuleerd, was deze droom inspirerend in heel het Latijns-Amerikaans continent, en zo werd hij ook motiverend hernomen door toenmalige Ecuadoraanse en Boliviaanse regeringen. [↑](#footnote-ref-2)