Kerstverhaal…1945

**God is mens geworden…in een kind.**

“Sindsdien zijn wij mensen geroepen ook en meer mens te zijn voor elkaar”.

En telkens wij een blijk van menslievendheid tonen, maken wij de boodschap van Kerstmis waar.

Heel dikwijls komt de menselijkheid van het volk in botsing met de wreedheid van een tiran, voor wie mensen niet meer zijn dan radertjes, of instrument om zijn macht te tonen.

 In december 1945 gaf Stalin daar een duidelijk voorbeeld van.

Het Russische volk had enorm afgezien in de oorlog, en, zei Stalin, ik zal ze nu eens de kans geven hun woede af te reageren.

 Stalin lied 20.000 Duitse krijgsgevangenen in een kolonne door de straten en op het Rode Plein marcheren. “Je mag tegen hen razen en tieren, zei hij”. Zo bespeelde hij het verdriet van zijn mensen.

 Deze martelgang van krijgsgevangenen, was zijn kerstgeschenk voor zijn volk.

Er gebeurde echter iets totaal anders. Het volk toonde zijn nobelheid en grootheid van geest, en weigerde de opgedrongen taak van “wrekers” te vervullen. Toen duizenden uitgeputte, magere, ongeschoren, terneergedrukte soldaten op het Rode Plein arriveerden, zagen zij hun van pijn verkrampte gezichten, de zwachtels, het aangekorste bloed, de kapotte jassen. Ze hoorden de duizendvoudige reutelende ademhaling, de doodse roffel van hun krukken…

Er viel een verbijsterend zwijgen… en zo brachten zij het allerzwaarste vonnis uit over dictator Stalin, die een mensonwaardige show bedacht had.

 Nu eens hier, dan weer verder, braken zij door de rij bewakers heen en boden de gevangenen brood, sigaretten en suiker aan – alles wat de Russische mens sinds onheuglijke tijden gewoon was aan ongelukkigen en vernederden te schenken-.

De gevangenen huilden, de mouw van hun uniform tegen hun ogen drukkend.

Dat was een dag van grote barmhartigheid en rechtvaardigheid van het volk.

Het Russische volk weigerde klappen uit te delen aan iemand die terneergeslagen is. Deze blijk van menslievendheid was hun kerstgeschenk. In navolging van God die mens werd in een Kind, werden zij voorbeeld van menslievendheid.”De goedheid en mensenliefde van God, is in hen weer op aarde verschenen. In hen werd het Kerstekind wedergeboren.

*(Vrij naar Paustovski, “Verhaal van een leven 3” blz 293)*