Woord opening kerststal Hilvarenbeek, 19 december 2017

Als er een kindje geboren wordt, dan sturen we een geboortekaartje…

Daarop staan de naam, de dag en het uur van de geboorte,

de lengte en het gewicht,

de namen van ouders en peetouders…

Allemaal vrij zakelijke dingen

want hoe wij het wonder moeten melden

dat een mens tot leven is geroepen, dat weten we niet precies.

We kunnen het amper bevatten, laat staan onder woorden brengen.

Wanneer we op kraamvisite komen, zien we het geboortehuis

vrolijk versierd, een ooievaar is er geland,

en de slingers hangen voor het raam…

Onwennig staan we dan aan de wieg te kijken…

en we maken onhandige grappen over op wie het kindje lijkt…

Kortom, we draaien rond de pot…

want we hebben geen idee hoe we vertellen moeten

over onze blijde verwondering

en over onze dankbaarheid om dit nieuwe, pure mensenleven.

We krijgen zo moeilijk de naam van God over onze lippen, Bron van alle leven.

Maar éénmaal per jaar, dan gaan we kijken naar een pasgeboren kindje…

We hebben geen kaartje gekregen met het gewicht en de lengte…

De naam van dit kind is ons bekend…

die is al lang bekend, van vele generaties voor ons doorgegeven…

Er is geen kraamvisite aan huis maar in de stal, en je mag er vrij in en uit lopen. Geen ooievaar te zien, maar wel een ster in een verder geruisloze nacht.

Stil verwonderd staan we te kijken…

geen smakeloze grappen zijn er te horen…

het is er eerder stil…

en we genieten van wat er te zien is.

Liefde, zorg en samen-zijn… licht in donkere dagen…

En in de ogen van de kinderen om ons heen

zien we echte kerstlichtjes branden…

De mooiste flonkering is in die oogjes te zien…,

een spoor licht van God zelf: Bron van alle leven…

Van God die zegt: “Mens, Ik kan jou niet vergeten!”

En hier midden in het dorp,

het werk van vele handen,

staat de stal, als een kerstgeschenk,

voor jou en alleman, voor allen die hier zullen komen

en die bij zichzelf denken:

“God, wat is het leven toch een wonder!”