**Homilie – Kerstmis *(Dagmis)* 25.12.2023**

*Jesaja 52, 7-10 / Hebreeën 1, 1-6 / Johannes 1, 1-18*

*‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God’*.

Die eerste zin van het evangelie van deze viering verwijst naar de eerste zin waarmee onze bijbel begint: *‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’*. De schrijver van die Bijbelse woorden heeft ons duidelijk willen maken dat de geschiedenis van God en de mensen niet los van elkaar te denken is. God spreekt en er is licht, God spreekt en er komt orde in de chaos. God spreekt en er ontstaat leven.

Uiteraard kende de evangelist Johannes die beginwoorden van de Bijbel. Hij kende het oerprincipe van de schepping: God is als een werkzaam woord aanwezig in die schepping. Dat is ten andere niet alleen een oudtestamentische gedachte. Ook de Hindoes geloven dat de schepping ontstaan is uit een goddelijke klank, uit een oerwoord dat doortrilt in de hele schepping en leven mogelijk maakt. Woorden, klanktrillingen en het mysterie van het ontstaan van leven hebben blijkbaar met elkaar te maken.

Het zal ook niet zómaar zijn dat Johannes zijn evangelie, zijn Jezusverhaal, begint met de woorden *‘In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God’*. Bij Johannes geen kerstverhaal over een kind in een kribbe. Als ouverture van zijn evangelie schrijft Johannes een prachtige Christushymne. Vanaf het begin wil de evangelist duidelijk maken dat hij Jezus ziet als één met God. Er is niet voor niets door theologen zoveel eeuwen nagedacht en gediscussieerd over de vraag in hoeverre Jezus nu mens of God was. Johannes maakt zich daar niet druk over. Hij herkent in Jezus – die hij goed genoeg gekend heeft – God zelf. De woorden die Jezus gesproken had en zijn daden waren zo leven gevend dat het wel woorden en daden van God zelf moesten zijn. Ja, door Jezus, door heel zijn persoon, spreekt God tot de mensen. Al vanaf het begin van de schepping was Jezus al het Woord van God, schrijft Johannes in zijn enthousiasme.

Het is de typische manier van uitdrukken van Johannes om ons duidelijk te maken hoe bijzonder Jezus voor hem is. Hij lijkt daarbij woorden en beelden tekort te hebben. Hij speelt ook niet alleen met het begrip *‘Woord’*. Jezus is voor hem ook het lichtend voorbeeld, het *‘ware licht’*.

Eigenlijk hoor ik Johannes hier zeggen: oké, je kunt op kerstdag mooie dingen zeggen over vrede, over het licht dat in de duisternis schijnt, over de figuren van de kerststal waarin we misschien zelfs onszelf kunnen herkennen…, maar dé vraag luidt: geloven we dat God is mens geworden, dat Hij onder ons heeft gewoond? Geloven we dat het kind in de kribbe God is? Als dat kindje niet God voor je is, dan kun je Kerstmis niet vieren!

En Johannes gaat nog verder: ieder die erkent dat door Jezus God zichtbaar is geworden, is ook kind van God, kind van het licht, zegt Johannes. Naast het kind-zijn van onze biologische ouders hebben we de mogelijkheid in ons om kind van God te zijn. Bij Johannes is dat geen automatisme, zoals wij het uitdrukken bij het doopsel van een kindje. Johannes stelt ons persoonlijk verantwoordelijk voor de keuze die wij maken. Door te leven zoals Jezus leefde en in woorden en daden leven te geven, zijn wij kinderen van het licht.

Bij Johannes dus geen kerstverhaal met herders in het veld en engelen die zingen. Ik hoor Johannes zelfs zeggen: *‘Wat hebben wij eraan als God geboren wordt in Jezus, als God niet geboren wordt in mij’*. Jezus heeft laten zien dat het kan.

Dit evangelie op Kerstdag is een oproep aan ieder van ons persoonlijk om God in onszelf tot leven te brengen, om God in onszelf aan het licht te brengen. Wij mogen vandaag het licht zijn, neen, niet het Licht dat in het evangelie met een hoofdletter staat, maar wel getuigen van het Licht zoals Johannes de doper wilde doen, om zo licht te betekenen voor onze wereld. Zo stond het ook in het evangelie dat we op de derde Adventszondag lazen dit jaar.

Vandaag mogen we zeggen: *‘dank je wel God dat je zelf bent gekomen, dat Je Woord vlees geworden is, mens geworden’*. Het zal spijtig genoeg voor velen een bittere kerstdag zijn. De bloedige strijd tussen Israël en Hamas hangt als een donkere wolk niet enkel over Israëli en Palestijnen, maar over heel de wereldbevolking. Bethlehem, het dorp waar Jezus werd geboren, ligt opnieuw midden in oorlogsgebied. We worden er op deze feestdag triestig van. In zoveel oorlogsfronten is tijdens het voorbije jaar amper beweging gekomen. Zoals in Oekraïne. Soldaten staan er tegenover elkaar in de kou, de regen en de ontbering. Van wapenstilstanden of vredesverdragen was in 2023 amper iets te horen. Een gevechtspauze van enkele dagen was tot hiertoe het hoogst haalbare. In die zin is Kerstmis meer dan een bezinning of een gewetensonderzoek waard. Wat heeft de mensheid van Gods Mensgeworden Woord gemaakt?

En toch… en toch wensen wij elkaar ondanks alles een mooi kerstfeest toe. Omdat God zijn geschenk niet terugneemt. Of beter: omdat Hij zijn Mensgeworden Woord niet terugneemt of terugtrekt. En omdat Hij, ook nu, op ons wacht, want ‘midden onder u staat Hij die gij niet kent’. Ik wens u een gezegend kerstfeest toe!


### *Jan Verheyen – Lier*

*Kerstmis (Dagmis) – 25.12.2023*

*(Inspiratie: o.a. preek 25.12.2002 en de Kerstbrief 2023 van Mgr. Bonny)*