Teksten uit het Ochtendgebed op 1 januari 2016 in de Hooglandse Kerk, gesproken door ds. A. Alblas.

Thema: ‘… zonder einde’.

Organist is Theo Visser.

 **VOORBEREIDING**

**Samenzang:** Gezang 513

**Woord ter voorbereiding**

De tijd is van alle tijden. De tijd was er, voor Gods eerste woord ons in aanzijn riep. De tijd zal er zijn als onze bestemming, als Gods laatste woord. Te midden van zóveel tijd beginnen we 2016, met de Eeuwige…

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Dit ochtendgebed op Nieuwjaarsdag zet de toon voor het hele jaar. Het is –zoals we dat noemen- een Anno Domini, een jaar van onze Heer, gegeven aan mensen om er echts iets van te maken ‘voor de Heer’. Dat fixen we niet even met opgestroopte mouwen, dat durven we alleen aan met opgeheven handen, met de blik op de Onzichtbare en Altijdaanwezige

**Psalmengebed:** Psalm 121

Lezen: 1-2

Zingen: vers 2

Lezen: 5-6

Zingen: vers 4

**DIENST van het WOORD**

**Gebed**

Dienstboek pag. 1112

**Schriftlezing:** Deuteronomium 31: 14-15 en Jozua 1: 1-2

door Marina den Houdijker

**Samenzang:** Gezang 803: 1+2

**Schriftlezing:** Lucas 2: 21-24 Lucas 1: 30-33 Lucas 2: 10-11

**Samenzang:** Gezang 469: 1+2+3+4+15

**V E R K O N D I G I N G**

Nieuwjaarsdag is de achtste Kerstdag. In de wereldkerk een hoogfeest, vanwege de besnijdenis en naamgeving van de Heer. Dat is het eigenlijke thema van dit ochtendgebed.

Als je het nasynchroniseert begint de christelijke jaartelling vandaag pas echt. Onbewust voor de bedenkers, valt de naamdag van Jezus precies op de nieuwjaarsdag.

Op de achtste dag begint voor het joodse jongetje zijn verblijf op deze wereld pas goed. Nadat hij 7 dagen onbenoemd leeft, wordt hij de wereld binnengedragen. Als ware hij Gods eigen zoon. Want: naar zijn beeld en gelijkenis. Als bondgenoot/ beste vriend van de Schepper. Geroepen om voor de dag te komen uit het struikgewas van de anonimiteit.

Dichter-voorganger Huub Oosterhuis noemt deze bijbel-tekst een oorsprongsverhaal waaraan we onze bestemming kunnen aflezen. Zó zijn wij mensen bedoeld: om te schitteren in Gods schepping, zo schitterend dat je God er in weerspiegeld ziet. Dat geldt alle mensen op aarde, van alle tijden.

Het kind in de kribbe heeft er het meest van weg, zo is ons verteld. Door de herders. Of eigenlijk door de engelen. De herders zien niets nieuws. Die zien wat hen gezegd is. Dit is Gods mens-in-het-klein. Dat ontdekken ze gaandeweg. Als hij al heel jong bezig is met de dingen van zijn Vader. Als hij de stilte zoekt om dichtbij God te zijn. Als hij naar buiten treedt met woorden van God, met een manier van leven als van God. Kras gezegd door volgelingen: Jezus, daar gaat God.

Dat geheim wordt op de achtste dag, die de eerste wordt, onthuld. Aan de hand van zijn naam: Jezus, Joshua.

Dat is een geliefde naam in Israël. Jozua/Jezus is de eerste

man ná de grote profeet Mozes. Hij is de eerste van een nieuwe generatie. In de kracht van Mozes, met de geest van Mozes. Geroepen en geschikt verklaard om Gods nieuwe wereld binnen te gaan. Als voorganger van het volk.

Mensen vernoemen graag hun zoon naar deze Jozua/Jezus.

Als herinnering aan het begin, als voortdurende herinnering aan ieders levensbestemming. De weg van Mozes gaan en zó Gods nieuwe toekomst binnentreden. De nieuwe tijd in gaan.

Als ik dat zo vertel word ik altijd wéér enthousiast over de viering op deze dag. Zoals de Roomsen weten: geen oliebollenmis maar een hoogfeest.

Wat wil de naam die op deze achtste geboortedag wereldwijd bekend wordt gemaakt zeggen?

De engel legt zijn naam letterlijk uit als die nog even erbij zegt, voor wie dat al niet direct door heeft Joshua/Jezus betekent de Heer-God redt. Deze informatie heb je nodig om óók blij te worden, net als de herders. Voor nu laat ik dat rusten, daar gaat het de hele Epifanie over.

Wat nog méér? Alsof ‘Jezus’ niet genoeg is, worden er nog twee benamingen aan toegevoegd.

Hij zal Zoon van de Allerhoogste’ *genoemd* worden. Dat is adembenemend mooi. Dat is lofprijzing, doxologie.

Wij horen daarin al gauw dat hij ‘Zoon van de Allerhoogste’ *is*. Daar is niets op tegen zolang je dat maar niet te nadrukkelijk doet en hele boekenkasten godsleer over je heen vallen. Deze naam is wél een geheim, geen zakelijke informatie van biologische aard, zo denken ze in die tijd niet. Dat geheim laten mensen in tact als ze hem Noemen en

Roemen als Zoon van de Allerhoogste.

Johannes doet dat ook als Hij in plaats van een

geboorteverhaal het verschijnen van Jezus beschrijft als: ‘het vleesgeworden woord’.

Voor Lucas is het voldoende dat Jezus Zoon van de Allerhoogste *genoemd* word. Dat is al heeel veel. Dat is het hoogste wat je over iemand kunt zeggen.

Dat kan je eigenlijk alleen uitleggen als je dat na spreekt met Psalm 2 als woord van Godzelf, gezegd van de koning: ‘mijn zoon ben jij, heden heb IK jou verwekt’. Dat staat.

Nu hoef je Lucas niet te vertellen hoe snel dit tot misverstanden kan leiden; hij kent zijn wereld vol van vermeende ‘godenzonen’ naast of in plaats van God op de troon…

Het duizelt je bij deze naam. Je hebt niet de laatste waarheid te pakken, maar je wordt omgeven door de wolk van de alomvattende werkelijkheid. De tijd staat erbij stil. Omvat alle tijd in een gedeelde seconde.

Dan, als je dit hebt verwerkt kan het geheim verder indalen. Dan volgt een verdere uitwerking. Hij is een koning als zijn voorvader David. Dat is wéér het hoogste wat je kunt zeggen. Tegelijk het meest aardse. Hiermee staat de geborene met beide benen in de modder van de werkelijkheid.

Ga het verhaal van David maar na. Een heel profetenboek lang is hij alleen maar vluchteling, verworpen, haast gedood.

Pas als de belichaming van het kwaad, koning Saul, zichzelf ten gronde richt, in zijn eigen zwaard valt, is het zijn tijd.

Niets forceren dus. Lijden aan zijn roeping en vertrouwen.

Zó is het minder benijdenswaardig maar meer bijbels.

Wat vervolgens gebeurt is dat David de meest roemrijke koning van Israël wordt, hoewel daar wel kanttekeningen bij te plaatsen zijn, zoals God doet, als David niet de tempel mag bouwen omdat er teveel bloed aan zijn handen kleeft.

Als lijkt het in het Nederlands wat omslachtig, het is toch wel scherper om te benadrukken dat God Jezus *de troon* van zijn vader David zal geven. Dat is een plaats, een ambt. Die staat voor het vrederijk, welzijn, recht voor de onderdrukten, ruimte voor iedereen. Die troon STAAT. Niet

ergens, maar die staat ergens voor.

Die troon staat in de hemel. Zoals we horen in het getuigenis over Jezus Christus, dat hij in de hemel op de troon zit, aan Gods rechterhand, ALS Gods rechterhand!

Waarvoor staat die troon?

Nu valt het kwartje van die raadselachtige uitdrukking dat zijn koninkrijk geen einde zal hebben. Allicht niet. Dit is *Gods koninkrijk-zonder-einde.* Voor eeuwig en altijd. Voor alle tijd. Dan dus ook van vóór de tijd?

Ja, ook dat hoor je in het getuigenis, dat hij al koning was voor hij Davids zoon werd onder de mensen. Zijn macht heeft geen einde, maar dan dus ook geen begin. Het IS. Dan dus ook in dit HEDEN.

Het jaar onzes Heren krijgt vandaag de naam van de zoon van de Allerhoogste, van de heilsmacht zonder einde en begin, geworteld in de naam van de Allerhoogste: IK BEN.

Dat is het allermooiste wat je over het nieuw begonnen jaar kunt noemen en roemen: het valt onder het machtsbereik van Hem die op de troon zit naast de Eeuwig Liefdevolle,

die de scepter zwaait, als Gods rechterhand. Wat een geluk dat te beseffen, op de drempel van een nieuw jaar!

Gelukkig nieuwjaar!

**Samenzang:** Gezang 512: 1+2+3+4+5

 ***Dienst van gaven en gebeden***

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gebeden “Onze Vader”

**Collecte**

**Samenzang:** Gezang 296

**Zending en zegen**