**Kerstnacht – C 24-25 december 2021**

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

**Wat zegt Mgr. Romero over deze tekst?**

*1. Te midden van mijn armoede en ellende, van mijn onderdrukking, van mijn gevangenschap,… mag ik nooit vergeten dat ik een afdruk ben van iets veel groters: ik ben het beeld en de gelijkenis van God[[1]](#footnote-1).*

*2. De vrede van de mens die, zelfs zonder God te kennen, in staat is de innerlijke kracht te ontdekken om solidair te zijn met de lijdenden, om een beetje troost te brengen aan de nabestaanden, om onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen tegenover onrechtvaardige rijkdommen… Dat is de vrede die alle mensen vanuit het Kerstevangelie wordt toegezegd. Ook jullie kunnen dus vredestichters genoemd worden[[2]](#footnote-2).*

*3. Laten we rijkdom, strijd, een partij of een organisatie… niet verabsoluteren. Niets heeft absolute waarde op deze aarde. Alle trots, alle arrogantie, al het verlangen om iets of iemand op deze aarde te vergoddelijken, het weze verre van ons[[3]](#footnote-3).*

Mgr. Romero heeft in verschillende preken aandacht gegeven aan de zin uit Lucas 2,14, de laatste zin uit het evangelie van de kerstnacht: **“Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft**. In een seculiere wereld zoals deze waarin we nu leven, lijkt het moeilijk te geloven dat we echt geluk kunnen vinden indien we leven tot eer en glorie aan God. Om deze waarheid van het evangelie te kunnen (her)ontdekken, zegt Mgr. Romero dat we allereerst alle economische, politieke en sociale voordelen en realisaties van deze wereld als bijkomstig mogen beschouwen. Het is in de historische realiteit met zijn economische, politieke en sociale relaties dat ik mijn leven moet uitbouwen, en ik mag dat doen tot eer en glorie van God. *“Te midden van mijn armoede en ellende, van mijn onderdrukking, van mijn gevangenschap,… mag ik nooit vergeten dat ik een afdruk ben van iets veel groters: ik ben het beeld en de gelijkenis van God*”. Natuurlijk ben ik dat niet alleen, maar ook alle andere mensen zijn dat. Monseigneur Romero verwijst hierbij naar de situatie van de meerderheid van de bevolking die leeft in armoede en miserie, onder constante repressie en bedreiging, en in de gevangenis (onder een militair regime met ontbering, marteling, vernedering en verdwijning,…) **Hij identificeert zich met deze gekwetste meerderheid van zijn volk en roept de mensen in miserie op om nooit te vergeten dat zij kinderen van God zijn, beeld en gelijkenis van God zelf. In Hem stellen wij onze hoop.** Mgr. Romero zei in Leuven bij zijn eredoctoraat aan de KUL: “De Glorie van God is de arme die leeft”. En “arme” mogen we verstaan als de kwetsbare en gekwetste mens - dat is ruimer dan alleen maar het slachtoffer van de economische armoede. **“Leven ter ere van of tot glorie van God” betekent dan ook een duidelijk getuigenis van de kant van wie zich aan dat geloof en die overtuiging hecht:**

**(1) Ons “incarneren”, ons inleven in het concrete leven van de armen; hun leven delen en naast en bij hen staan.**

**(2) Goed nieuws (“evangelie”) aankondigen aan de armen. Zij zijn de Stem van God in onze geschiedenis. De hoop die wij aan de armen verkondigen bestaat erin hun waardigheid te herstellen en hen aan te moedigen om hun eigen lot in handen te nemen.**

**(3) De armen tot en met verdedigen. Dat betekent concreet: de oorzaken van hun armoede blootleggen en aanklagen. “Eer brengen aan God” betekent noch min noch meer: het opnemen voor de armen.**

**(4) De ervaring leert ons dat deze keuze voor de armen als eerbetoon aan God ook uitsluiting, vervolging en martelaarschap meebrengt.**

Dat waren de kernpunten van het getuigenis van Mgr. Romero (op minder dan twee maanden voor hij vermoord werd) over de Kerk in El Salvador die probeerde “eer en glorie te brengen aan God”...

In een tweede bedenking bij dat zinnetje uit Lc. 2,14 heeft Mgr. Romero het over de vredestichters. “Vrede op aarde aan alle mensen in wie Hij welbehagen heeft”. Van daaruit bemoedigt hij al die mensen die bereid zijn hun leven te geven opdat er vrede zou mogen zijn op de aarde. Hij weet maar al te goed dat heel wat niet-gelovigen daar toe bijdragen, en dat er bij de gelovigen zelf misschien soms te weinig engagement is voor de vrede. **‘Vredestichters’ zijn mensen die solidair zijn met lijdende mensen, die troost brengen bij mensen in rouw, die onrechtvaardige structuren blootleggen en oproepen om die met wortel en al (letterlijk ‘radicaal’) uit te rukken.** Er zijn in de Kerkenbelangrijke vredesdynamieken en -initiatieven, maar misschien zijn er te weinig gelovigen die er warm voor lopen. Wij herhalen met Kerstmis de boodschap van “Vrede op aarde”, en dat is goed. In elke eucharistieviering wensen we elkaar, de gemeenschap en de wereld de vrede toe, en dat is hartverwarmend. Maar **dat alles moeten we ook politiek vertalen, naar de afbouw van de wapenindustrie in ons land, naar internationale dialoog en wederzijds respect, naar een wereld zonder atoomwapens, zonder biologische en chemische wapens, zonder gevechtsvliegtuigen of militaire drones en raketten.** Bij heel veel mensen, uit alle volkeren, leeft de hoop op vrede en is er bereidheid om daarvoor op te komen. Met alle niet-(christelijk) gelovige vredestichters zijn we bondgenoten. Een speciale opdracht daarbij is prioritair te werken aan vrede tussen de godsdiensten. De Zwitserse theoloog Hans Küng heeft gezegd dat er geen wereldvrede kan komen zonder dat er echte vrede is tussen de verschillende religies. Ook aan de basis in de Kerken kunnen we daar aan werken, te beginnen bijvoorbeeld met eerbied en respect op te brengen voor moslims en andere gelovigen, hier bij ons.

Tenslotte vertaalt Mgr. Romero het “Glorie aan God in den hoge” ook als de ultieme horizon en het einddoel van ons leven. “Glorie aan God” betekent dat we meteen alle aardse dingen relativeren, zegt hij. Daarmee spreekt hij een duidelijke profetische taal en roept hij op om aan ons (persoonlijk, familiaal en gemeenschappelijk) bezit en onze rijkdom geen goddelijke macht te geven. Dat geldt uiteraard niet alleen voor diegenen die schandalige monsterinkomens hebben, maar voor iedereen. Monseigneur Romero kijkt ook verder naar andere valse idolen die we zo graag vergoddelijken: de politieke partij en de politiek-sociale organisatie. Niet zelden horen we uitdrukkingen als: “De partij heeft beslist”; “Ik moet gehoorzamen aan de partijdiscipline en haar stellingen verdedigen, ook al ben ik er niet mee akkoord…” Sociale organisaties vergeten gemakkelijk dat ze niet de enigen op aarde zijn, dat ook andere organisaties en verenigingen willen bijdragen tot een betere, gezondere en meer vredevolle wereld. We mogen onze organisatie of vereniging niet als “absoluut” voorstellen. We zijn geen eigenaars van de waarheid en ook in onze organisatie is niet alles rozengeur en maneschijn. Mgr. Romero zegt dat we zelfs “de strijd” niet tot een absoluut idool mogen maken. Dergelijke verafgoding gebeurt gemakkelijk in landen en volkeren die door een revolutionair proces zijn getrokken. Uiteindelijk is er dan meestal een kleine groep “ongenaakbare” leidersfiguren die, wanneer ze op de troon gezeten zijn, de ideologische verdediging van de “heldhaftige strijd” promoten. De “anderen” worden dan in éénzelfde beweging beschuldigd van “verraders” te zijn. In sommige landen worden ze dan “terroristen” genoemd. “Glorie aan God in den hoge” betekent iets helemaal anders. Het verwijst naar leven en samenleven in de dynamiek van het voorlopige. Daarom zegt Mgr. Romero **dat we er moeten voor zorgen dat hoogmoed, arrogantie, betweterij, en de vanzelfsprekendheid van de macht en het gelijk van de meerderheid geen wortel kunnen schieten in ons (samen)leven. We mogen niets en niemand vergoddelijken.**

Met Kerstmis vragen we elkaar opnieuw aandacht te geven aan Gods keuze om mens te worden: Hij wilde geboren worden in de miserie en de uitsluiting (er was geen plaats voor Hem in de herberg…) **Dat mag en moet** **onze keuze worden om mee te werken opdat Gods Eer en Glorie moge waar worden in zijn Rijk van gerechtigheid, solidariteit, broederlijkheid, vrijheid, waarheid en barmhartigheid. En dat niet voor een kleine, beperkte groep – maar werkelijk voor iedereen.**

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

1. Wat doe ik jaar na jaar met de telkens terugkerende kerstboodschap “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft”? Welke concrete ervaring heb ik bij het dienstwerk aan arme (kwetsbare en gekwetste) mensen, wetende dat het “de Glorie van God is dat de arme leeft”, zoals Mgr. Romero heeft gezegd?
2. Waar sta ik en hoe positioneer ik mij in de Vredesbeweging in mijn omgeving, in onze Kerk, in ons land? Welke nieuwe stap kan ik dit jaar zetten als antwoord op Gods eigen belofte ‘”dat er Vrede zal zijn op aarde”?
3. Hebben we ons al eens afgevraagd wat we in feite toch wel “heilig” verklaren in ons leven van elke dag? Welke dingen of mensen hebben we al wel eens op een hoge pedestal gezet? Hebben we het al meegemaakt van meegesleurd te worden in ideologische golven van eer en glorie aan de “leider”, het “gedachtegoed” van de “organisatie”, de “partij”..? Hoe houden we de eigendunk en hoogmoed onder controle van onszelf en van hen waarin we “geloven” en die we achterna lopen?

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 van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering van 25 december 1977. [↑](#footnote-ref-1)
2. Homilie van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering van 3 juli 1977. [↑](#footnote-ref-2)
3. Homilie van Mgr. Romero tijdens de eucharistieviering op kerstavond 24 december 1979. [↑](#footnote-ref-3)