PREDIKATIE

**De herder**

bezinning aan de hand van een kerststalbeeld

**13 december 2015**

*Pol Hendrix*

Na een koning en Jozef, is het derde kerststalbeeld dat ik onder uw aandacht wil brengen de herder. We lezen in het evangelie volgens Lucas hoe in de buurt van Betlehem herders “in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde” *(Lc 2,8)* en hoe aan deze herders engelen verschenen die hen meedeelden dat de messias was geboren. Daarop gingen de herders “haastig” naar de plaats waar Jezus was geboren “en vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd” *(v.16-18)*.

De mensen waren niet enkel verbaasd over de inhoud van wat de herders hadden te vertellen, maar ook over het feit dat het juist hérders waren die hen dit kwamen verkondigen. Op de herder werd immers neergekeken. Herders waren armoezaaiers, kleine criminelen, volk van laag allooi enfin. Het is geen toeval dat Lucas in zijn kerstverhaal herders uitkiest om als eersten getuigen te zijn van deze buitengewoonte geboorte. “De laatsten zullen de eersten zijn,” *(13,30)* had hij van Jezus begrepen en dit eindtijdelijk gegeven plaatst hij bij het begin van Jezus’ aardse bestaan. Als was het om ‘van bij het begin’ duidelijk te maken naar wie Gods liefde bij voorkeur uitgaat.

In het kerstverhaal van Matteüs zijn het de wijzen uit het oosten die de eerste getuigen zijn, bijna als aanklacht: de vreemde volkeren erkennen Jezus eerder als messias dan het eigen joodse volk. Omdat het hier niet gaat om geschiedschrijving maar wel om verkondiging, raken beide evangelisten hier een eigen aspect aan van de goddelijke werkelijkheid die hier wordt geopenbaard. Beiden proberen ze te verwoorden wat de ware betekenis is van Jezus’ menswording. Hun zorg is niet om te beschrijven onder welke omstandigheden Jezus was geboren; daar bezaten ze waarschijnlijk niet eens enige kennis over. Hun bedoeling was het om verhalenderwijs over te brengen dat deze Jezus niet enkel een goddelijke zending had meegekregen (die bij hun collega en voorloper Marcus begint bij Jezus’ doop in de Jordaan) maar dat zelfs van bij zijn geboorte die zending aanwezig was. Voor hun jongere collega Johannes was zelfs dat niet straf genoeg en daarom geeft hij Jezus een goddelijke oorsprong: “In het begin was het woord en het woord was bij God en (...) het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien (...)” *(Joh1,1.14)*. In Matteüs’ versie waren het vreemdelingen die Jezus eerst mochten aanschouwen en volgens Lucas waren het marginalen. Dus geen trouwe synagogegangers, geen fatsoenlijke burgers, maar mensen bij wie de goegemeente wel eens de wenkbrauwen wilde fronsen of de neus ophalen.

De ‘herdertjes bij nachte’ met hun wollige schaapjes die we kennen uit onze kerststallen en kerstliedjes, staan in het evangelie wel voor wat anders dan voor de romantiek die het huidig kerstvieren er aan heeft gegeven. Daarom had ik ook de herder uitgekozen voor deze derde adventszondag waarop we iemand beluisteren vanuit een van de projecten die door Welzijnszorg worden gesteund. Deze projecten nemen het stuk voor stuk op voor de ‘herders’ van onze samenleving, voor de rnarginalen, de (kans-)armen, diegenen die moeilijk aan hun trekken komen en dit door een kluwen van omstandigheden (structuren, eigen voorgeschiedenis en achtergrond, gezondheidsproblemen, juridische en sociale belemmeringen, ...). Deze herders zijn voor ons een aanklacht of minstens een oproep tot solidariteit. Een mooi woord maar één waar we meestal amper iets van realiseren. Hoevelen onder ons durven zich echt aan solidariteit wagen? Echte solidariteit zit immers aan je vel, aan je zekerheden, aan je veiligheden. Echt solidair ben je maar als je het daardoor minder ‘goed’ hebt en je naast de ander gaat staan. Ik wil maar zeggen dat we zuinig moeten zijn met dit woord, opdat we onszelf niet wijs maken dat we solidair zijn wanneer we bij de omhaling voor Welzijnszorg iets geven vanuit onze overvloed!... Jezus daarentegen, zo wil Lucas ons verkondigen, was van bij zijn geboorte solidair met de minsten der minsten. Temidden van hen is hij mensgeworden en wellicht mogen we zelfs zeggen: dank zij hen is hij mensgeworden! Dit soort menswording van God onder mensen is nog steeds aan de orde. Ons geloof in de verrezen Heer, zet ons ertoe aan om Christus' geboorte niet te historiseren (te klasseren in een ver verleden) maar te actualiseren, vandaag te laten geschieden aan mensen van ‘goede wil’. Zijn wij voldoende van goede wil om iets van God ook vandaag onder ons geboren te laten worden? …