**RUTH – EEN VERHAAL OVER EEN GOD DIE GEEN ANDERE HANDEN EN VOETEN HEEFT DAN DIE VAN MENSEN. EEN GOD DIE GEBEURT EN TELKENS OP-NIEUW GEBOREN WORDT…**

Een klein meisje wandelde door het bos.   
Ze was samen met haar broer.   
De wind speelde in de bomen.

‘Kijk, God is in de bomen.’   
‘Wat bedoel je?’   
‘God is in de bomen, want ze bewegen.’   
‘O, is God dan ook in het water?’   
‘Ja’, huppelde het meisje verder.   
‘Als er beweging in zit,

zoals in de zee bijvoorbeeld   
en in de beek bij ons huis.’

‘En in de mensen?’   
Het meisje dacht even na …

‘Ja, ook in de mensen,   
Maar alleen als ze bewegen.’   
(C. LETERME, ‘[99 verhalen met een knipoog](http://www.averbodeinspireert.be/books-view/99-verhalen-met-een-knipoog/)’)

En God, waar is God dan te vinden in dit hele verhaal van Ruth en Boaz en Naomi? Zijn Naam is eigenlijk bijna nooit gevallen in het verhaal. Het gaat altijd over zeer menselijke gebeurtenissen. Hij is overal en nergens. Hij zit verscholen in het doen van mensen. God laat zich kennen en ervaren in mensen die een ander tegemoet komen en mee willen gaan op zijn levensreis. Hij is per definitie een mee-gaande God, die mensen niets afdwingt, maar hen ruimte laat om te groeien en hun eigen weg te gaan.

Hij is in elk geval eerder iets tussen en in mensen dan ver buiten hen om en boven hen uit. Hij woont bijvoorbeeld in het verlangen van Naômi en Ruth naar mededogen, in hun onvoorwaardelijke trouw aan elkaar, en al evenzeer in het zoeken van Boaz naar vrede en recht – het een niet zonder het ander. Zo is God onzichtbaar aanwezig in dit zeer menselijke verhaal, overal en altijd.

De God van de Bijbel blijft graag bescheiden op de achtergrond. Het zijn de acteurs van het verhaal die Hem aan bod laten komen – of juist niet. In wat er met hen gebeurt, voelen zij Gods hand. Zo’n geloof is een enorme troost voor mensen in verdrukking, die hun eigen verantwoordelijkheid leren kennen, maar er ook mogen op vertrouwen dat God langs onvoorziene wegen, door middel van vreemde wendingen in het verhaal bewerkt dat toekomst aanbreekt.

De naam van God is volgens de Bijbel een werk-woord (zoals ook liefde een werk-woord is). God moet je doèn, God moet je laten gebeuren, God moet je jouw handen en voeten lenen om Hem concreet te maken voor mensen. Geloven in de God van de Bijbel is niet theoretisch maar zeer praktisch. We zullen op het ‘laatste oordeel’ geen punten krijgen op onze theoretische kennis over God maar alle punten zullen toegekend worden op het ‘dagelijks werk’, op het ‘huiswerk’ en de ‘praktijk’…

**Wordt het écht kerst dit jaar? Ook in en om de gevangenis?**

Kerstmis is de ‘menswording’ van God vieren; gedenken dat God gebeurt, dat God ‘Ik-zal-er-zijn’ telkens op-nieuw geboren wordt (ook in de gevangenis). Daar

**(1) waar mensen trouw zijn/worden/blijven van elkaar** (~ 1ste adventszondag)

**(2) waar mededogen is** (~ 2de adventszondag)

**(3) waar recht geschiedt** (~ 3de Adventszondag)

**(4) waar mensen elkaar (blijven-d-) perspectief geven** (~4de adventszondag)

Dus zet nu de kerststal maar klaar – misschien heb je er al ééntje uitgeknipt en samengeplakt. Of op zijn minst heb je er eentje in jouw herinnering van vroeger, lang geleden, toen alles nog anders was… De hoofdrolspelers zijn al in de coulissen neergezet door de vertellers van weleer. Ze staan te trappelen van ongeduld om op de scène van onze mensengeschiedenis te mogen komen en er hun Grote Blijspel van Kerstmis weer eens op te kunnen voeren.

Breng maar de **EZEL** aan, het lastdier van de armen, met zijn grote oren en zijn grijze haar,

met zijn sterke rug en zijn enorme draagkracht en vooral: met zijn koppige trouw en zijn eenvoudig maar hartsgrondig JA ! – I-A, JA...

En ook zijn trouwe compagnon de **OS** mag niet ontbreken, dat celibataire dier dat op het eerste gezicht toch zo onvruchtbaar lijkt, maar dat als geen ander de ploeg kan trekken en zo de aarde klaar maakt voor het zaad dat van elders en voor de oogst die pas veel later komt...

Vergeet vooral de goede **HERDER** niet, met op zijn schouders het verloren **SCHAAP** dat hij genezen wil van al zijn heim-wee, zijn diep verlangen om ergens thuis te kunnen zijn...

Laat de **WIJZEN** ook maar aan hun lange reis beginnen, hun jaarlijkse processie van Echternach. Vergeet niet hen te waarschuwen voor koning Herodes in zijn groot paleis - maar toch, ze moeten wel bij hem passeren om hem een teken te geven, een ‘politiek signaal’: niet in het land van man-en-macht moet je de Messias zoeken, maar in het open veld waar kleine mensen wonen, tussen het ‘schorremorrie’ (dat zijn letterlijk de ‘ossen en ezels’) in de stal.

En zet er nog een **STER** bij om de weg te wijzen, een sprankel hoop en perspectief voor wie niet thuis geraakt in deze donkere tijden...

Dan kan het straks Kerstmis worden, ook hier in de gevangenis. Want God wil tussen de ‘gewone’ mensen geboren worden. Zijn plaats is niet in de drukte van de herberg, maar ergens in de rand, bij wie zich uitgesloten voelen en dreigen vergeten te worden.

Zopas, op maandag 21 december om 11h.02, heeft de winterzonnewende plaats gehad. Vanaf dit moment neemt het licht stilaan weer de bovenhand op het duister en donker van de nacht. Eigenlijk is dat de verre basis van ons Kerstfeest.

Wat zouden wij jullie allen met dit laatste postpakketje meer en beter kunnen wensen dan dat het licht mag overwinnen van nu voort. Dat de hoop weer opduikt achter de horizon. Dat er een glimp van menselijkheid en een vonk van goddelijkheid mag ontluiken in ons aller bestaan. We wensen jullie een vredevol Kerstfeest, en straks een Nieuwjaar met perspectief!

jullie aalmoezeniers