**Kerstnacht – A 24-25 december 2022**

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

**Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero ons vanuit het evangelie van deze Kerstnacht?**

*"Zusters en Broeders, dit is de oproep van God die klinkt in deze nacht. Hoezeer zou ik het hart van elk van jullie willen benaderen om te vragen tot welke van de volgende groepen van mensen jullie in deze heilige nacht behoren: zij die zich tegen God verzetten en duisternis zaaien op aarde, zoals de keizer en de groten der aarde in Christus' tijd; of misschien zijn jullie zoals zij die, zonder Christus te kennen, Hem toch dienen door een instrument te zijn van Zijn Koninkrijk? Maar mochten jullie toch vooral behoren tot de derde groep, die van Onze-Lieve-Vrouw, van Jozef, van de gehoorzame herders, van allen die gehoor geven aan de oproep van de Heer.*

*Wij christenen moeten in deze Kerstnacht beseffen dat Christus niet twintig eeuwen geleden geboren is. Christus wordt vandaag geboren in ons, mensen hier, in onze harten, voor zover iedere christen probeert het evangelie, het christelijk leven en de instructies van de ware Kerk van God integer te beleven. Op die manier en in die mate is ieder van ons zoals Jozef, zoals Maria, zoals de engel die God eer geeft en de vreugde uitzingt omdat hij Christus heeft leren kennen, en zoals de herdertjes van Bethlehem die proberen dit nieuws aan anderen over te brengen. Daarvoor is het nodig om oprecht bekeerd te worden tot Christus; om toegekeerd te zijn naar de Liefde die ons bezoekt; om een echo te zijn van de oneindige goedheid van God die ons verlossing brengt; om het licht niet af te wijzen; om geen duisternis te zijn… Om een open hart te zijn, als een wieg die staat te wachten, zodat Christus vannacht in elke ziel geboren kan worden en zodat elk hart vanaf dit moment overstroomt van licht, om met de engelen de aankondiging te zingen die wij aan alle mensen moeten brengen, aan het hele land, aan de hele samenleving: Heden is u een Redder geboren…"*

Tijdens zijn preek in de Kerstnacht richt Mgr. Romero zich tot de aanwezigen in de kathedraal en tot al diegenen die naar hem luisteren via de radio. Hij durft het aan om hen te vragen (en hij vraagt het ook aan ons vandaag!) tot welke groep ze behoren.

**Een eerste groep wordt gevormd door “*diegenen die zich tegen God verzetten en duisternis zaaien op aarde”*.** Beide aspecten hangen blijkbaar aan elkaar vast: wie zich verzet tegen God (de God van het Leven, van de Bevrijding,…) zaait duisternis en miserie op aarde. En ook omgekeerd: wie verantwoordelijk is voor de vernieling van de planeet, voor de armoede, de honger en de miserie van andere mensen, voor oorlog en geweld,… zit vanzelfsprekend in het verzet tegen God, ook al aanbidt hij Hem devoot in allerlei godsdienstige bijeenkomsten en vereert hij Hem met tal van rituelen. Ook vandaag weten we van religieuze (ook christelijke) leiders die, al of niet gehuld in liturgische gewaden, oorlog en vernieling goedkeuren en zelfs ondersteunen.

**Een tweede groep wordt gevormd door “*zij die, zonder Christus te kennen, Hem toch dienen door een instrument te zijn van Zijn Koninkrijk”.***De Bijbelse lezing van de geschiedenis maakt duidelijk dat bepaalde figuren die helemaal niet joods- of christelijk-religieus zijn, door hun manier van handelen soms toch ten zeerste bijdragen aan de komst van het Rijk van gerechtigheid en vrede. Bij andersgelovigen of niet-religieus geïnspireerde mensen zijn er (gelukkig maar!) ook een heel aantal die alles in het werk stellen om te werken aan een betere, meer leefbare wereld: voor meer menselijkheid en voor het verzachten (en genezen) van het lijden van mensen. Het zijn zondermeer geëngageerde mensen die hun leven riskeren om anderen te bevrijden uit onrecht en uitbuiting. Mahatma Gandhi was bijvoorbeeld zo’n figuur.

**In de derde groep**, waar ook Maria, Jozef en de herders toe behoren, **gaat het om** “***mensen die gehoor geven aan de oproep van de Heer*”.** Het gaat er dan om te leven volgens het Evangelie. Mgr. Romero drukt dit uit als: “…*voor zover ieder van ons op een integere manier christelijk tracht te leven”.* Maar **daartoe is een permanente bekering nodig. De uitdaging is “…*een echo te zijn van de oneindige goedheid van God die ons verlossing brengt*.”** Die immense Goddelijke goedheid komt tot ons in de geboorte van Jezus. Die gebeurtenis van een 2000 jaren geleden gedenken we vandaag als was het een nieuw gebeuren. Jezus - die oneindige goedheid van God - kan geboren worden in ons open hart zodat we met vreugde aan de wereld kunnen aankondigen dat Gods Redder heden geboren is. **De waarheid en oprechtheid van die vreugdezang zal echter getoetst worden aan onze manier van leven, aan de prioriteiten die we leggen, aan ons doen en laten**. De liturgie van de Kerstnacht of van Kerstdag is op zich geen echo van Gods oneindige goedheid, en kan niet volstaan als toetssteen. Ze kan ons wel bemoedigend aanzetten om zo te leven, dat die goedheid in ons leven dag na dag zichtbaar wordt.

We moeten dit alles toch nog even rustig hernemen. Je bent gelovig wanneer je ‘gehoor geeft’ aan God, zegt het aloude ‘Sjema Jisraël - Hoor Israël’ van het Eerste Testament. Maar **Jezus zelf heeft, zo getuigen de eerste kerkelijke gemeenschappen die over Hem vertellen, duidelijk ervaren en gezegd[[2]](#footnote-2) dat het niet volstaat van te luisteren alleen; dat je Zijn boodschap over de komst van Gods Rijk ook in de praktijk moet beleven, als je Zijn volgeling wil zijn.** In die zin is het gelukkig zo dat de kerkelijke en maatschappelijke ordening van de ‘christenheid’ op vandaag alsmaar meer uit elkaar aan het vallen is. Alle mogelijke sociale druk om aanwezig te zijn in de vieringen van de Kerk en mee te doen aan haar rituelen is tegenwoordig haast zo goed als verdwenen. Toch zien we dat er nog heel wat cultureel-religieuze praktijken bestaan waar mensen traditioneel aan deelnemen zonder dat daar ook maar enig verlangen mee gepaard gaat om (bewust) leerling te willen zijn van Jezus. **De oproep van Mgr. Romero om “…*gehoor te geven aan God*” blijft hoe dan ook een grote uitdaging.** **Vandaag de dag heb je heel wat moed nodig om aan Hem gehoor te geven, dat wil zeggen om Jezus te volgen, te spreken zoals Hij en te handelen zoals Hij. Wanneer je dat doet, dan val je op in de samenleving, dan ga je andere prioriteiten leggen in je leven, dan ga je een aantal dingen niet meer doen (ook al zijn die op zich niet slecht), dan ga je jouw inkomsten en eigendom anders beheren en wordt solidariteit met kwetsbare en gekwetste mensen het allerbelangrijkste in je leven. En precies daarin ga je dan jouw geluk ervaren.**

Wanneer we ons doen en laten zo trachten te (her)oriënteren, **dan worden we – hoe beperkt dat misschien ook is – een echo van Gods goedheid-zonder-grenzen. Dan worden we als gezondenen van Godswege tot heil, heling, verlossing, redding, bevrijding,… voor mensen rondom ons en – samen met anderen – ook voor mensen ver weg.** Met Kerstmis wordt gezegd en gezongen dat ons de Redder van Godswege geboren is. Daar zullen dan de stalletjes weer staan met de beeldjes en de lichtjes, met hier en daar een kaars erbij, en met de engelen en de herders… En straks komen ook nog de Drie Wijzen uit het Oosten er bij. Kerstmuziek zal alom klinken via radio en tv, en in allerlei kerstconcerten. Er zullen kerstmarkten en kerstmaaltijden zijn, kerstbomen en kerstgeschenken, en nog zoveel meer…

**Maar** **laat ons toch vooral maar proberen om midden al dat tumult en al die oppervlakkigheid in ons leven van alledag een echo te zijn van Gods immense goedheid**. ZALIG KERSTFEEST.

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

1. Wat willen we zeggen aan de wereld, wanneer we in ons kerstlied zingen ‘…dat heden ons de Redder geboren is’?
2. Hoe kunnen mensen aan ons doen en laten, ons spreken en zwijgen, zien dat we gehoor geven aan God, Vader-Moeder van àlle mensen? Horen en zien zij in ons die ‘echo van Gods radicale goedheid’ – en hoe dan..?
3. Wat kunnen we dit jaar doen opdat onze manier van Kerst vieren toch anders zou zijn dan wat er gewoonlijk en traditioneel in onze omgeving gebeurt?

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 Kerstnacht, 24-25 december 1977. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mt. 7,21-23 [↑](#footnote-ref-2)