HOMILIE

**Hete kastanjes – ons jawoord**

Matteüs 1,18-24 en Jesaja 17,10-14

**22 december 2013**

*Pol Hendrix*

Het is bijna Kerstmis. U kan zich nu al voorstellen wat er op kerstavond en kerstdag te gebeuren staat, misschien is dat elk jaar wel ongeveer hetzelfde. Elke familie heeft zo zijn gewoontes. Het heeft meestal veel met gezelligheid te maken, met het samenzijn aan een feestmaal en onder de kerstboom liggen pakjes. Voor u hoort daar wellicht ook het bijwonen van een kerstviering bij en dat siert u. Ook voor mij is het liturgisch vieren van Kerstmis onmisbaar. Vooral de kerstnachtviering vind ik een bijzonder gebeuren. Daarom wil ik u nog eens uitnodigen voor deze viering dit jaar in Sint-Fredegandus om acht uur. Het is wel degelijk de middernachtsmis die we dan houden, waarom zouden we daarmee moeten wachten tot zo ’n onchristelijk uur? Ik weet het: er zijn families die rond die tijd aan de feestdis zitten en dus zogezegd niet kúnnen komen, al kun je toch ook tussen de soep en de kroketten even naar de kerk komen voor een uurtje. Het is geen zware kost die wij serveren … Maar goed, je kan ook op kerstdag komen meevieren.

Voorlopig zijn we nog de vierde zondag van de Advent, maar je voelt met dit evangelieverhaal Kerstmis wel heel dichtbij komen. De evangelist Matteüs brengt Jozef op het voorplan en wel als een dromer. ’t Is te zeggen als iemand die dromen serieus nam, vooral als er een engel in voorkwam – hoe zoudt ge zelf zijn! En gelukkig dat hij een mens met diepgang was, anders had hij zijn eerste gedacht gevolgd en zou het kerstverhaal toch enigszins anders geklonken hebben. Dan zou Jezus later niet als ‘zoon van David’ aangesproken worden, zoals verschillende keren in het evangelie wordt vermeld, en zoals ook nu Jozef werd aangesproken door de engel. Jozef was een afstammeling van David en omdat hij Jezus als zijn zoon erkende werd ook Jezus aanzien als rechtstreekse nakomeling van de grote koning David, iets wat door de evangelist graag in de verf wordt gezet. Daarom dat hij er de profeet Jesaja bijhaalt die we vandaag ook in de eerste lezing hebben gehoord.

Die eerste lezing speelt zich af aan het koninklijk hof. Koning Achaz, zelf ook een afstammeling van het huis van David, blijft niet trouw aan God. Met hoogdravende woorden en een arrogante houding, wijst hij de raadgevingen van Jesaja af. Ondanks de houding van de koning, spreekt de profeet Jesaja woorden van belofte uit. Meer nog dan een belofte, is er al een teken: een zoon zal geboren worden. Het huis van David – het geliefde koningshuis van God – zal, ondanks de koning, verder gaan. Dat teken heeft de evangelist opgevist om het toe te passen op Jezus’ geboorte. Hij vond het heel belangrijk dat Jezus voortbouwt op een rijke joodse geschiedenis. Het huis van het Nieuwe Testament wordt gebouwd op de fundamenten van het Oude Testament, dat was essentieel in het geloof van Matteüs, die zelf altijd jood was geweest. Hij besefte dat met Jezus een nieuwe tijd was aangebroken voor het jodendom en het zal hem ook wel pijn gedaan hebben dat zovele joden toen die nieuwe weg niet zijn ingeslagen.

Beide lezingen spreken van Gods trouw aan de mensen. God neemt initiatief. Maar – en daaruit blijkt de tweeledigheid van de advent – God heeft mensen nodig die hun jawoord geven. Misschien hebben wij ook een teken nodig. En dat teken krijgen we of hébben we gekregen en vieren we telkens weer op zondag en op een bijzondere manier met Kerstmis. Dat teken is Jezus zelf. Maar wat is dan ons jawoord? Kunnen wij nog wel bewust een jawoord geven of zijn wij jaknikkers geworden die alles over zich heen laten komen? Betekent ons geloof nog iets? Hoort ge: ‘be-teken-t’ – daar hebt ge dat teken weer. Misschien kunnen die kastanjes die hier liggen ons inspireren om volmondig ja te kunnen zeggen op Gods uitnodiging. De campagne van Welzijnszorg roept ons op om kastanjes uit het vuur te halen voor mensen op het platteland die geconfronteerd worden met armoede. Vorige zondag hebt u de kans gekregen om uw financiële solidariteit te tonen, waarvoor dank. Misschien hebt u ook een kommetje soep gekocht bij de Soep-op-de-Stoepactie of hebt u er zelf aan meegewerkt, waarvoor dank. Misschien zet u zich wel in voor mensen in armoede of doet u gewone, eenvoudige dingen, waardoor mensen die het minder hebben toch weer wat meer mens worden, waarvoor dank ... Allemaal mogelijke jawoorden. Daar waar mensen, in Gods naam, kastanjes voor elkaar uit het vuur halen, komt Gods Rijk midden onder ons, wordt God mens in ons midden. Dat is Kerstmis. Laten we dat vieren.