*Teksten van overweging en gebeden voor het ochtendgebed op Nieuwjaarsmorgen 2014 in de Hooglandse Kerk te Leiden door ds. Ad Alblas; organist is Joop Brons.*

**ORDE van DIENST voor het ochtendgebed**

op NIEUWJAARSMORGEN 2014

***thema: ‘wat maakt een jaar nieuw?’***

**eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente**

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Joop Brons

***vóór*** *de dienst wordt de nieuwjaarsontmoeting gehouden*

*onder genot van een kopje koffie*

**Inleidend orgelspel** vanaf ongeveer 10.10 uur

**Welkom** door de ouderling van dienst

**VOORBEREIDING**

*staande*

**Samenzang:** Psalm 98: 1+3

**Woord ter voorbereiding**

Wij gaan zingend 2014 in. Een *nieuw* lied zet de toon. Het is al heel *oud*. Altijd gebruikt om een nieuw begin in te luiden.

God trekt bij ons in, trekt met ons mee.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Hosanna voor de grote Koning! Onze hoop is op God die hemel en aarde maakt. Die ons eeuwig trouw is en de wereld nooit laat vallen.

Genade, barmhartigheid en vrede met u, van God de Vader, van Jezus Christus, Zijn Zoon Mens geworden zoals wij, door de Heilige Geest. Amen.

# VEROOTMOEDIGING

 *zittend*

**Inleiding**

Het is maar nèt hoe je het bekijkt…

*Wij* beginnen vandaag een nieuw jaar. Met nieuwe hoop op betere tijden, ook wel met vrees en beven. In ieder geval, ‘wat de toekomst brengen moge’. In ons geloof beginnen we mét God.

Dit ochtendgebed biedt méér. Vanuit de joodse traditie waarin Jezus staat, en wij met Hem. Het is ook andersom: *God* begint een nieuw jaar met óns.

Sterker: *door en met God* beginnen we een nieuw jaar!

De ALTIJDAANWEZIGE houdt intocht bij ons. Hosanna!

Blaas de sjofar. Steekt de loftrompet

**Psalmengebed:** Psalm 33

**Lezen**: Psalm 33: 1-3

**Zingen**: Psalm 33: 2

**Lezen**: Psalm 33: 8-11

**Zingen**: Psalm 33: 5

**Lezen**: Psalm 33: 18-20

**Zingen**: Psalm 33: 8

# DIENST van het WOORD

## Gebed

**Schriftlezing:** Jesaja 42: 5-10

**Samenzang:** Gezang 473: 1+2+3+9+10

**Schriftlezing:** Lucas 2: 21-24

**Samenzang:** Gezang 169: 5+6

**Tekstlezing;** Lucas 5: 36-37

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

Het is toeval. Het had ook anders kunnen vallen. Dankzij Julius Caesar begint ons nieuwe jaar op 1 januari.

De grote culturen hebben hun eigen jaartelling, met een eigen levensfilosofie.

Voor de Romeinen begon het jaar aanvankelijke op 1 maart. De maand genoemd naar de oorlogsgod Mars. Kennelijk het goede seizoen om er met de legers op uit te trekken, om nieuwe gebieden te veroveren.

In 45 voor Christus verwisselde Julius Caesar, naar wie de maand juli is genoemd, de maankalender voor de zonkalender.

Ook liet hij het jaar 2 maanden eerder beginnen, in januari, genoemd naar de oude godheid Janus, die van de doorgangen, van openen en sluiten.

Dit toeval is een geschenk uit de hemel voor het zo wil zien. Na nog wat bemoeienis van keizer Constantijn in de vierde eeuw werd de geboortedag van Christus verbonden met de zonnewende en gesteld op 25 december, de dag van de zonnegod. Zo is het gekomen, zo is het gegaan.

Nu vieren wij nieuwjaar precies een week ná het geboorte-feest van Christus. Op achtste Kerstdag, dat is de dag van de besnijdenis van het goddelijk kind.

Volgens joods gebruik wordt niet direct bij de geboorte, zoals bij ons, maar bij de besnijdenis op de achtste dag pas de naam bekend gemaakt: Jezus.

Daar zit een diepgaande levensfilosofie achter.

De eerste week is nodig om te ‘aarden’. De pasgeborene wordt ondergedompeld in tijd, deelgenoot van de menselijke geschiedenis. De naamloze gaat de weg van alle mensen van alle tijden: doorleeft de zeven scheppingsdagen. Alsof de wereld speciaal voor hem of haar is geschapen!

Als het nieuwe mensenkind naar Gods beeld en gelijkenis op de achtste dag is ‘ingedaald’ krijgt het een naam, wordt benoembaar, aanspreekbaar.

Dit oude inzicht geeft een nieuwe kijk op alles: op jezelf, op je omgeving, op de aarde als huis om te wonen, op de tijd.

Met dank aan Julius Caesar en Constantijn voor de datum…

Wij *verwisselen* op 1 januari wél Janus voor de Eeuwige. Het openen en sluiten ligt volgens onze geloofstraditie in handen van de Vader van Jezus Christus. Díe domineert de achtste Kerstdag vanwege de besnijdenis.

‘Getekend’ voor het leven gaan zijn kinderen het leven door.

Ze missen iets. Inmiddels weten we wat meer van de hygiënische zin van het wegnemen van de voorhuid, maar de filosofie ervan grijpt dieper in en is ook voor ons van toepassing.

Het gaat om iets prijsgeven. Iets wezenlijks loslaten: je potentie verbinden met de Levende, je God, de God van alle leven. Met andere woorden: denk niet dat jij het leven kunt máken. De maker van hemel en aarde is de ALTIJDAAN-WEZIGE, Hem zij de lof in eeuwigheid! Dankbaar voor het leven wordt zoiets wezenlijks als de voorhuid aan God geofferd. Als een soort ‘eersteling, net als de eerstelingen van de dieren en de akker.

Het wordt er in gepeperd. De aarde is niet van jou, dit leven is niet van jou, je lichaam is niet van jou. Alles behoort toe aan de Eeuwige.

Als je niet zó begint, maak je een valse start. Komt het niet gauw meer goed. Dan ga je zwaarder tillen aan de zorgen van jezelf en de wereld aan dan je aankunt. Dan ga je meer gebukt onder het onrecht en de misère van de wereld dan je kunt dragen, de ze –als ware je de messias zelve - op jouw schouders te nemen. Daar betrek je dan God bij…

Maar dat is de geloofswereld op z’n kop. Het is andersom: het is *Gods* zorg voor de wereld waar de Eeuwige jou bij betrekt, als zijn zoon/dochter, ver-bondsgenoot.

Dan til je er nét zo zwaar aan, maar het is lichter. Je doet het zonder voorhuid, zonder arrogantie. Je hebt de trots van je ego a.h.w. geofferd aan God.

Dat is nodig, zo leren we op deze 8e dag na Jezus’ geboortefeest. Dat is een ‘goed begin’ als het halve werk.

Zonder deze symbolische, geestelijke besnijdenis kan een kind niet mee in de vaart van Gods volk. Het is een conditio sine qua non, absolute voorwaarde.

Die voorwaarde realiseren we ons in dit ochtendgebed nog maar enkele uren na het aanbreken van het nieuwe jaar.

Anders kán er niets nieuw gebeuren. Dan wordt 2014 gegarandeerd het oude liedje. Je ervaring bevestigt dat.

Dan blijft alles bij hetzelfde liedje, klinkt er geen nieuw gezang voor de Heer. Dat zou zonde zijn, doodzonde!

Dat nieuwe lied voor de Heer, waarmee we begonnen, is niet écht nieuw. Het klinkt ook niet omdat er iets zo ontzettend veranderd is. Het is een *cultisch* lied, het hoort bij de tempelliturgie. Je zingt het om ZELF te vernieuwen! Je zingt het tegen de verdrukking in. Al is de nacht nog zo donker zonder geluiden van de nieuwe dag… .De bazuin, de sjofar klinkt, als aankondiging van de morgen. Niet ingeluid door de opkomende zon alleen, maar daarachter en daarboven door de Allerhoogste, de ALTIJDAANWEZIGE, die de wereld gemaakt heeft en blijft maken. Die zet de toon. Daarom ook onze toon bij het begin van het nieuwe jaar.

Zo ‘besnijden’ wij de tijd, het jaar 2014: ‘de kop’ eraf….

Pas dan kan de naam onthuld worden.

De Eeuwige God geeft via Maria en Jozef op deze dag een naam aan zijn Zoon, die de naam voor allen is die in zijn Zoon geloven. Die zet de toon. Daarom ook onze toon bij het begin van het nieuwe jaar.

We moeten die toon goed zien te treffen: krachtig, hoopvol.

Absoluut niet om reden dat ‘de vooruitzichten’ zo goed zijn. Het hopeloos geseculariseerde denken heeft ook ons als gelovigen vergiftigd, en de gevolgen van verlamming zien we.

Nieuwe tijden door voorspoed en welvaart bezingen we in de kerk niet. Dat is het lied van het materialisme, hoort in de kerk van ‘God-is-dood’. Decennia welvaart heeft ons niet veel menselijker gemaakt, niet humaner, niet compassioneler. Haast: in tegendeel. Hebberiger, bezitteriger, meer op onszelf, onverschilliger, angstiger, heerszuchtiger. De verworvenheden dankzij de welvaart roken mee mét de uitbrandende welvaart. Zorg is niet meer betaalbaar. Om ons sociale systeem overeind te houden worden de financiële bronnen ervan uit geput, met als een neerwaartse spiraal als gevolg.

Hoe het wél is leert ons deze 8e dag!

De hoop wordt in je ziel getatoëerd, als bij de besnijdenis. Je bron ligt in de verbinding die dat legt met je God.

Pas als dat ‘geland’ is klinkt je naam, die naar datzelfde oude gebruik en daarmee verbonden levensfilosofie een belofte en opdracht inhoudt. Dat is het zelfde. Geen belofte zonder opdracht en geen opdracht zonder belofte.

Jezus: de HEER redt!

Mooiere belofte is er niet. Dat is dé Kerstboodschap van de hemel aan de aarde. Vrede en heil wordt gebracht: door God.

Altijd al. Denk aan Jezus’ oude naamgenoot, Jozua die het volk het beloofd land binnen leidde. Zó Jezus die alle volkeren als een goede Herder leidt naar grazige weiden en koele wateren, naar de vrede die de wereld niet geven kan.

Zijn en onze naam is eerst en bovenal: belofte. Dat doet God. Hand er op.

Dat geeft je inzicht en energie, ik hoef dat eigenlijk niet meer te zeggen, omdat je dat zelf weet, voelt of gaat voelen, om óók je hand er op te doen. Je handen uit de mouwen te steken, hand-in-hand met God. Dan hoor je God redt, als jouw roeping: Ad redt, vul je naam maar in.

Nu de kop van het jaar is besneden ontvangen we onze naam.

De familienaam van alle mensen: ‘van God’. Met onze voornaam als concrete betrokkenheid bij deze hemelenergie, deze vernieuwingsbeweging van God door mensen op aarde.

Dat is écht ‘een nieuw begin’!

**Samenzang:** Gezang 281

# DIENST van GAVEN en GEBEDEN

**Gebeden,** afgesloten met het gezamenlijk gebeden ‘onze Vader’

**Samenzang (staande):** Gezang 456: 1+2

**Zending en zegen (staande)**

**Samenzang (staande)** als antwoord: Gezang 456: 3