**Homilie – Kerstmis *(dagmis)* 25.12.2019** *Jesaja 52, 7-10 / Hebreeën 1, 1-6 / Johannes 1, 1-18*

In een paar uur tijd zijn we op dit kerstfeest in een heel andere wereld terecht gekomen. Van de romantiek van deze nacht, vol engelengezang en een vertederd tafereeltje van een jonge moeder met haar pasgeboren kind, naar een – mogen we zeggen – theologische verhandeling in het evangelie van Johannes. Mysterieus en boeiend van taal, dat wel, maar zo moeilijk en diepzinnig. Voor de romantiek van Kerstmis had je gisteravond moeten komen of deze nacht naar de nachtmis. Nu, op kerstdag zelf, geen woord meer over moeder en kind, zelfs geen echo van de vreugde- en vredesgezangen, alleen een mijmering, gefluisterd bijna, over het Woord, onder ons uitgesproken, maar nauwelijks gehoord.

Uiteraard weten we dat Johannes het over dezelfde Jezus heeft die we vannacht zagen geboren worden onder een stralende ster. Hier wordt Hij het Licht van de wereld genoemd, het ware licht dat alle mensen verlicht.

Dat is duidelijk iets anders dan een weerloos kind in een voederbak, weggestopt in een stal, ver weg van het grote wereldgebeuren. Het is ook een heel ander verhaal, maar wel over dezelfde mens. Ik hoor als het ware de huiver die Johannes bevangt als hij in de inleiding van zijn evangelie over het mysterie Jezus wil vertellen.

*‘In het begin was het Woord…’*, als je dat hoort denk je meteen aan dat schilderachtig verhaal van de schepping. Het woord van God riep alles in het leven, de chaos moest plaats maken voor een geordende wereld, een paradijselijke overdaad aan kleur en variëteit, met als sluitstuk de mens.

Maar het Woord, hoe uitnodigend en creatief ook, wordt niet gehoord, krijgt geen wederwoord van de mens. Nog altijd spreekt God de wereld en zijn mensen aan in dat Woord dat een eigen naam heeft gekregen: Jezus. In die Jezus wilde en wil God zich ten diepste uitspreken.

Dat mensgeworden Woord schept Licht in het duister van niet-weten, niet-kunnen en niet-willen, wil vitaliteit brengen, wil beweging brengen waar alles is vastgelopen, waar het te donker is om echt te leven.

Dat Woord is een gebeuren, we hoorden het deze nacht als engelengezang, misschien zelfs als kindergeschrei van het pasgeboren Kind, een nieuwe melodie in de wereld van toen en nu, en die melodie zingt Johannes met zijn diepzinnige woorden uit in de hymne van zijn kerstevangelie.

Het is gewoon een variatie op het thema van vannacht, het heeft dezelfde grondtoon als je bereid bent te luisteren met een hart vol goede wil. *‘Het Woord is vlees geworden, is mens geworden’*, God woont onder ons, tussen ons in: dat is de grondtoon die vannacht heeft geklonken en nu in ons samenzijn hier.

Eigenlijk wil Johannes gewoon zeggen: mensen, God wil bij ons wonen, God wil met ons samen leven, zo heeft God het gedroomd, en zo heeft de volwassen Jezus het ook verwoord en metterdaad voorgeleefd. Dat Woord is onder ons geboren, maar het moet gevoed, gekoesterd worden om in ons en tussen ons levend te blijven.

Of, zoals Bernardus van Clairvaux het schreef: *‘God was onbegrijpelijk, ongenaakbaar en onvoorstelbaar. Hij is mens geworden, kwam ons nabij in een kribbe, zodat we hem kunnen zien en begrijpen’.*

Het is niet gemakkelijk om je op Kerstdag los te maken van dat sfeervolle kersttafereel, met engelenzang over vrede en mensen van goede wil. Johannes plaatst ons terug in de werkelijkheid, maar hij spreekt daarbij hoopvolle woorden. Een mens, vol van God, door wie goddelijk licht straalt, is geboren, heeft onder ons gewoond en wil ons voorgaan als een stralende ster, voor mensen van goede wil. Mogen wij tot die mensen van goede wil behoren. Dat is je reinste Kerstmis!

En dat wens ik jullie dan ook toe. Zalig Kerstmis!



*Jan Verheyen – Lier.*

# Kerstmis (dagmis) – 25.12.2019 (herwerking van de preek van 25.12.2001)