Teksten van gebeden en verkondiging zoals voorbereid voor

de Kerstmorgen 2013 door ds. Ad Alblas

 ORDE VAN DIENST

**voor de KERSTMORGEN**

**op 25 december 2013**

liturgische kleur: wit

thema:

‘Kind van de toekomst’

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Theo Visser

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Inleidend orgelspel: Noël X - Louis-Claude d'Aquin (1694-1772)

**Kort voor aanvang** van de dienst komen

de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen,

waarna de kaarsen worden ontstoken

**Meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting

van persoonlijk gebed en toewijding

**Begroeting** door ouderling Geertrui Betgen

 **VOORBEREIDING**

 *geheel staande*

**Introïtustekst:**

Ik heb goed nieuws!

In naam van de engel breng ik een vreugdevol bericht:

‘Vandaag is in de stad van David

de redder voor het hele volk geboren’.

**Samenzang:** Gezang 138: 1+2(cantorij+3+4

**Woord ter voorbereiding**

Wat een **vreugde**! Het is Kerst. Geboortefeest van het **Kind**. Geboorte van de **toekomst,** die van Immanuël**,** God met ons. **Stilte**

**Aanroeping en groet**

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 in wie de toekomst aange-broken is, door de Heilige Geest. Amen.

#  VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

Wat biedt Kerst me voor *morgen*, overmorgen, als het feest voorbij is. Daar over moet het *vandaag* gaan.

Om te voorkomen dat het kerstverhaal als een (kerst-) nachtkaarsje *uit* gaat vóór de kaarsjes *op* zijn.

Een smaakvol diner met een goed glas wijn houdt de grote vreugde van Kerst nog wel even vast. Of *vergroot* die! Maar het gaat er bij mij niet in, dat de kerstengel dát bedoelde.

Ik wil vanmorgen de intense vreugde proeven van de zingen-de engelen en aanstormende herders. Ik wil samen met u die *grote* *blijdschap* van Kerst begrijpen en… méé genieten….

Laten we daarom bidden.

**Kyriegebed**

*elke bede begint met stilte en wordt afgesloten*

*met het door allen gezongen ‘Kyrie’*

**STILTE**

God, m’n liefste kerstwens is dat het kerstverhaal op de één of andere manier weer verrast. Dat het aangrijpt en blij maakt. We kennen het verhaal onderhand wel. We weten hoe het *ging*. Nu willen we weten hoe het verder *gaat*. *Dóór* gaat, ons doortrekt en alle mensen die snakken naar vreugde.

**Cantorij:** Kyrie eleison

**STILTE**

God, zet Uw kribbe óók voor ons op loopafstand neer. Zó dat het Kind van Uw liefde binnen ons bereik komt. Om Het in onze armen te nemen, liefdevol in ons hart te sluiten. Ervan overtuigd dat de grote vreugde ‘voor het hele volk’ ook voor ons bestemd is, voor onze dierbaren en alle mensen.

**Cantorij:** Kyrie eleison

**STILTE**

God, laat de hemel ook nu open gaan. In onze nacht van de crisis, in de diepe duisternis van oorlog, geweld, armoede,

verdriet, ziekte, rouw, eenzaamheid. Zend ook in onze tijd uw Messias-in-‘t-klein, als teken van Uw toekomst. Regeer ons en onze wereld door Uw liefdeskind van Kerst.

**Cantorij:** Kyrie eleison

**Bemoediging** met de profeet Jesaja

**‘**Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Van nu aan tot in eeuwigheid’! (Jes 9: 5-6)

**Cantorij: ‘**Resonet in laudibus’- Michael Praetorius (1571-1621)
Resonet in laudibus,
Cum iucundis plausibus.
Sion cum fidelibus
Apparuit quem genuit Maria.

Sunt impleta quæ prædixit Gabriel. Eia, eia.
Virgo Deum genuit,
Quem divina voluit clementia.

Hodie apparuit in Israel.
Ex Maria virgine est natus Rex.
Magnum nomen "Domini Emanuel",
Quod annunciatum est per Gabriel.

*Laat Sion met de gelovigen
Weergalmen van lofzang
En vrolijk handgeklap:
Verschenen is Maria's kind.

Vervuld werd Gabriëls profetie. Halleluja.
Een  maagd heeft God gebaard,
Zoals de Goddelijke Vergeving wilde.

Heden is hij aan Israël verschenen.
Uit de maagd Maria is geboren onze Koning.
Groot is de naam van de Heer: "God met ons".
Zoals door Gabriël aangekondigd.*

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed**

**Gesprek met de kinderen**

Waar komt een kindje vandaan? Vader/moeder

Kan je zien dat hij/zij bij deze ouders hoort?

Ja, ze lijken op elkaar.

Zo Jezus: bij God vandaan. Lijkt op God, Nèt God.

**Toelichting bij de Schriftlezingen**

Het Kerstevangelie lezen we in de bekende versie van Lucas. Daarvóór horen we profetenwoorden van de ‘koninklijke pro-feet’ Jesaja, zo 750 jaar vóór Christus. Daarin hoor je de oude verwachting van een Kind dat de toekomst bepaalt…

**Schriftlezing:** Jesaja 9: 1-6

door Lyanne Blonk

**Samenzang**: Gezang 26: 1+2

**Schriftlezing (staande):** Lucas 2: 1-20

**Samenzang (staande)**: Gezang 135: 1+2(cantorij)+3

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

Kerst 2013. Kerstmarkten, -bomen , -geschenken. De arrenslee met Kerstman, rendieren… Wát is eigenlijk ‘KERST’? Wie bepaalt of Kerst lukt? Iedereen voor zich, of de commercie of heeft het oude verhaal *óók* nog wat te vertellen? Ik verwacht te horen: ‘Doet de *kerk* ook aan Kerst?’

We staan op achterstand. Ik schat dat het *Kerstkind* vóór loopt op de *Kerstman*. Mensen weten nog wel dat Kerst iets met GOD te maken heeft, maar wie weet nog ‘*hoe’* ?

Het thema ‘vrede’ scoort hoog, maar geen sterveling weet dat nog te verbinden met het Kind in de kribbe als Vredevorst. Of *wij* als *gelovige* stervelingen dat wél kunnen is de schurende vraag vandaag

Die herders weten van wanten. Ze worden wel afgeschilderd als onbetrouwbare dronkenlappen, rouwdouwers, dieven. Dat komt omdat het indertijd een ruig beroep was.

Maar het beroep van herder heeft ook een andere kant, die van de ‘goede herder’. Dat is een hoeder. Leiders heten her-ders. Jezus als ‘goede herder’ is volstrekt helder.

Herder is een eretitel voor de hoeders van het erfgoed. Religieuze leiders zijn herders. Ze zorgen dat de kudde in rechte sporen wordt geleid, naar grazige weiden en koele wateren. Voorbeeldige herders zijn Mozes en David. Herders kennen de gevaren van de nacht, de geluiden van de woestijn. Zij kennen de *oude* *verhalen*. Ze vertellen die om de moed er in te houden als het moeilijk wordt, de angst te doorstaan als de nacht daalt.

Bij zulke figuren kan de engel zijn boodschap kwijt.

Het zal u ook altijd bevreemd hebben dat de engelen niet bij Maria en Jozef verschijnen. Hun lied niet bij de kribbe maar bij de herders zingen. Toch? Die vertellen de herders aan Maria en Jozef alles wat hun over het kind is verteld. Misschien weet Maria het al wel in haar hart, maar nu het haar verteld wordt groeit haar innerlijke overtuiging.

De *Herders* hebben het van horen zeggen. Gehoord van.. .

Je denkt: ‘van de *engel’*. Nee: ‘van de *HEER’*. Dat is niet hetzelfde. ‘Van de HEER’ is veel breder. De engel is wel ‘boodschapper van God’, ‘mond van God’. Maar God spreekt met méér monden, al eeuwen. Bij monde van profeten, zoals Jesaja. Met rake woorden en krachtige beelden. Die blijven hangen. In een open oor en hart. Zoals bij die hoeders van de kudde. *Dat* maakt hen betrouwbare getuigen.

De boodschap van de engel staat in het kader van eeuwen ‘spreken van de HEER’. Dat MOET je weten om iets van het Kind te begrijpen. Als je het joodse geloofsdenken niet kent wordt het Kerstverhaal plat, een verhaalTJE. Dáár word je niet blij van! Dan heb je vandaag alleen muziek, en morgen niets meer in handen, behalve een volgend glas wijn.

Ik denk dat de kerstengel iets ánders bedoelde…

Dat zie je aan de herders. Ik vraag je aandacht voor een aspect wat weggewerkt omdat het lastig is. Je legt het vaak uit alsof het logisch is. Dus niets te vertellen heeft. Mis!

Ik doel op hun reactie op de engel: ‘zij vreesden met grote vreze’. Ze schrikken van dat licht, allicht. Maar dit is niet zomaar licht…. Ze zien de *HEERLIJKHEID des HEREN.* Dat is even wat anders! Wie het ooit zagen werden er door overweldigd. Je wereld staat stil, alles is anders. Je voelt je in een andere werkelijkheid. Vreemd-vertrouwd, ongekend vredig. Onzegbaar mooi: met iedereen verbonden, hier en ver weg en aan de overzijde, in harmonie. Oók met God!

Dat máákt blij…!!

Ja, maar *niet* ineens!

Je hebt niet door wat er gebeurt. Er moet een *verhaal* bij. Die boodschap van de HEER, dat de ‘Reddende Engel’ er is!

Wat?!! Ja, dat de Messias, weet je wel, al geboren is!

Kun je ‘m pakken? Gods toekomst is begonnen! Laat het even landen: er is vrede op aarde! Met een Kind als vredesteken.

‘*In* doeken gewikkeld’. Dan zie je nog niet veel. Daarvoor moet eerst het één en ander *uit* de doeken worden gedaan. Daarom noemde ik de kerstmorgendienst de kerstviering voor kenners en wie zich er echt in willen verdiepen.

Je moet je religieuze klassieken kennen, Mozes en de profe-ten, de traditie waarin je staat. Dat Kind als teken moet je leren duiden. Daarbij *moet* je denken aan dat kind van Jesaja, met die veelbelovende namen: ‘sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst’. De heerschappij rust op zijn schouders. Hij kan dat aan. Deze hoeder is de goede Herder! En dat: eeuwig. Dat is hemel op aarde. Het Kind maakt dat Kerst lukt! De geboorte van Christus is de doorbraak van Gods toekomst!

Dit is de boodschap van Kerst, het verhaal bij dat Kind!

Dat vat je toch niet? *Geloof* jij het, écht? Dat het vrederijk van God onder mensen zichtbaar geworden IS!?

Ik heb er enorm mee geworsteld. Even geaarzeld of dit als

speerpunt van de verkondiging zou maken. Maar wat heb ik ánders te zeggen als dít de boodschap is..?! Heeft onze we-reld niet schreeuwend behoefte aan een helder getuigenis over Kerst vanuit de Kerk? Toen was ik er weer.

Is dit écht waar? Ja! Het is niet iets ongrijpbaars, achter de horizon van de tijd, zeg: de hemel ná de dood, hoe mooi ook. Het is de hemel-in-het-klein, op de maat van de *concre-te* werkelijkheid. Hier en nu! De engel zegt: ‘heden’!

Kerst lukt als je met een glas wijn bij de kerstboom namens de engel dit zegt: “De nieuwe tijd van God is aangebroken”.

Om misverstand te voorkomen.

*Niet* dat dat eerder *niet* zo was! Goddank wel. Vraag het Abraham, Mozes, David, Jesaja. De vrienden van God teren daar op, een leven lang. Het bepaalt hun doen en denken.

Op die momenten dat ze ‘het’ zó nabij voelen als in Immanu-ël, dat God bij de mensen is gaan uit hun dak van vreugde!

Dan zingen ze, dan offeren ze, maken ze feest, met wijn..

Dit Kind is wel nieuw, maar volgens oud recept. Leer zijn namen uit je hoofd. Bezing ze, spel ze uit, schrijf ze in je denken, koester ze met je liefde. ‘Sterke God, eeuwige Va-der, Vredevorst’. Je gaat ze dan ook steeds beter begrijpen.

*Eeuwig* is de vrede die *Hij* belichaamt, leeft, verheldert, helpt tot iets van jezelf te maken door die te concretiseren. Dát maakt blij!

Wat zal de reactie zijn? Je gaat ongetwijfeld op tegenstand stuiten bij anderen en jezelf. ‘Je ziet er zo weinig van’ zeggen ‘ze’. Als je om je heen kijkt naar wat er gebeurt in onze wereld, wat mensen elkaar aandoen, wat de crisis aan ellende meebrengt, wat je soms zelf moet doorleven…. Is Gods tijd aangebroken? Jij hebt zeker te veel gedronken…?! Dan zal ik zeggen: ‘beste, zou het kunnen zijn het niet helemaal begrepen hebt?!’

Als ze willen ga het hebben over die *doeken*: het verborgene van de vrede. Over Herodes en het verzet van de gevestigde orde.. Verzet waarin mensen vandaan nog mee doen, ik en jij. Ik ga vertellen over het dronkenmansgedrag in de herberg, van die grote verhalen, waar geen plaats is voor iets kwetsbaars als dat Kind, dat wél dichter bij de waarheid zit.…

Als ze nog meer aandurven, kom ik op hoe mensen na Kerst weer verder gingen alsof er niets gebeurd was, en ik merk dat er herkenning is. En ik heb nog véél meer uit de doeken te doen, voor we dit Kind goed kennen. Dat gebeurt pas op Pasen als Hij uit de doeken is gedaan door Hogerhand. Ik moet wel zeggen dat de dichters een punt maakten die dachten dat het hout van de kribbe hetzelfde is als dat van het kruis. Kerst is een vingeroefening voor Pasen…

Dan zal ik zwijgen en wachten. Vragend kijken.

Kerst 2013: wíllen we wel?! Het is niet slim te roepen dat je er niets van ziet als je het zelf buitensluit, toch? Is er plaats in jouw volle herberg? Staat de kribbe IN jou klaar?

Dat het Kind van God is gekomen is een hele zorg minder, maar ook een hele zorg méér. Dat laatste omdat we niet klaar met kerst, dan begint het pas! Het kind verlangt liefdevol, ontspannen en volhardend door zoeken om het te vinden. Het wacht tot we spontaan onze schatten bieden…

Het is een hele zorg minder omdat we weten dat het goed komt, eindeloos goed: vrede en nog eens vrede. Dat klinkt als toekomstmuziek en *is* dat ook. Van die toekomstmuziek is Kerst de inzet er van door God!

Wat een vreugde! Wát een dag!

**Samenzang:** Gezang 146