**VOORBEREIDING**

**Introïtustekst:**

‘Volk van Sion, in de verte nadert de NAAM des Heren.

Dan zullen liederen bij u weerklinken als in de nacht van het heilig feest; er zal vreugde heersen in uw hart, zoals bij hen die onder fluitspel optrekken naar de berg van de Heer’

**Samenzang:** Gezang 123

**Woord ter voorbereiding**

Je voelt het aankomen. Het nadert. Al is het nog ver, het gáát komen, onweerstaanbaar. Hij gaat komen, God: kind in de kribbe, geboorte van een nieuwe tijd.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

**VEROOTMOEDIGING**

**Ontsteken van de 2 adventskaarsen**

Eén lichtje: dapper maar zo alleen. Is er nóg één, die wil helpen? Samen kunnen we de duisternis nog beter aan…

**Inleiding**

‘Maria’ - Sytse de Vries

**Kyriegebed**

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, pas als alle hoop ons ontvalt, hebben we de neiging om op U te hopen. Zolang we alles in de hand kunnen houden willen we het liefst alles zelf doen. Als we vandaag gaan horen dat we in feite NIETS zelf kunnen, sta ons bij, bij deze schok… Als we bovendien horen dat U ALLES met ons wilt en kunt, duizelt het ons… Daarom bidden we alvast van te voren:

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, we zijn zo nuchter en kunnen goed rekenen, kans berekenen. Ons arm of rijk rekenen. Tellen: we lijken keizer Augustus wel met z’n telling. Leer ons vandaag op deze 2e Advent anders tellen. In de maat en in de pas te komen met Uw grote ver-teller Gabriël, die ons de dans van de toekomst leert.

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, we houden niet zo van grote woorden, en als we ze horen roepen ze verzet op. We kunnen het licht niet goed verdragen, dat van Uw aangezicht straalt. Liever hebben we dat alles gewoon z’n gang gaat. Al is het duister, dat voelt vertrouwder dan het aanstormende licht. Toch bidden we om dit licht te mogen ontvangen.

**Bemoediging**

Een volk dat in duisternis leeft, ziet een groot licht!

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 125

**DIENST van het WOORD**

**Gebed**

**Projectlied en gesprek met de kinderen**

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

**Samenzang:** ‘Tussentijds’133: 1+2+6

**Schriftlezing:** Lucas 1: 26-38

**Samenzang:** Gezang 66: 1+2+3

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

Zonen, en dochters, van de Allerhoogste,

Het *overvalt* Maria. Ze heeft er niet om gevraagd. Zeker niet om op *deze* manier betrokken te worden bij Gods plan met de wereld. Het zet haar hele wereld op z’n kop….

Ze moet blij zijn, zegt Gabriël, die gabber van God.

Dat is een gebruikelijke groet, vaak onnadenkend uitgesproken. Op bijzondere momenten stroomt die weer vol met de oorspronkelijke profetische betekenis: blij zijn, je verheugen. Bij Jesaja: ‘uitbundig juichen’, ‘uit je dak gaan’, ‘dansen’, overlopen van vreugde’! Dát wil Gabriël van Maria.

Om het kind dat zij zal krijgen.

“Relax, ontspan, dit is goed, ontzettend goed!” Dit heeft met hoop en verwachting te maken. Niet opgefokt, maar tegen alle verwachting in. Je zult niet zomaar wat hoop *hebben*, maar *branden* van hoop. Niet wat verwachting koesteren, maar in vreugdevolle verwachting *zijn*!

Om het kind dat ongevraagd in haar wordt verwekt!

Algehele verwarring voor haar die dit hoort. ‘Wat heeft dit te betekenen?’ *Is* dit wel iets om blij mee te zijn? Het zal haar enorm in de problemen brengen… “Ho, ho” waagt zelfs het verlegen meisje uit Nazareth te zeggen.. “beste man, al ben je een gabber van God, dit kán niet: ik heb nog geen omgang met m’n man”. Daarmee heeft zij wel een punt!

Had het, had God, niet beter even kunnen wachten met het wekken van deze bijzondere verwachting? Ze wachten al zo lang. Gewoon wachten tot Maria wél gemeenschap heeft gehad met Jozef. Zou het kind dan *niet* ‘zoon van de Aller-

hoogste’ zijn genoemd zijn?

Heeft God niet voorzien, dat dit mensen uit andere culturen

met de beste bedoelingen op het verkeerde been zou zetten.

Alsof de engel het met Maria ‘gedaan’ zou hebben, of God-zelf? Gedachten die bij de volken rondom Israël wel leven, maar door Tora en profeten beslist worden vermeden…

Hierover kan in dit huis geen twijfel bestaan: als je niet vanuit dát spoor Maria’s verhaal leest, ontspoor je.

Afgoden mogen ‘het doen’ met mensen, maar Adonai, de Eeuwige doet dat niet. Dit gebeuren verlangt een grondiger doordenking; dit is iets van andere allure, van hoger niveau.

Dat wordt straks wel uitgelegd. Hier is sprake van de wereld van het licht, die de aarde wekt. Het woord als een schaduw van Geest, dat zweeft over de wateren, dat leven verwekt.

Dit is schepping, als in het begin. De parallelle wereld die incarneert. Dát gaan ze zien. Ze gaan hem ‘zoon van de Allerhoogste’ noemen.

Moet dit zeker gesteld worden door een verwekking-zonder- man? Welnee, voor God niet. Integendeel. Al sinds de schepping heeft de Allerhoogste zijn mensen willens en wetens betrokken bij de geboorte van zonen en dochters.

Dat het op beslissende momenten niet lukt, zoals bij aarts-moeder Sara, en de profetenmoeders Hanna en Elisabeth, is om door de ‘onverwachte geboortes’ opnieuw bewust te worden van de ware aard van wat mensen als ‘het gewone’ zien.

In Maria spreek Gabriël alle dochters van Jeruzalem en in hen alle mensen aan. Door wat haar gebeurt wordt ALLE geboorte gekenmerkt als ‘vanuit de andere wereld’. Is alle verwekking van verwachting door God.

Het is met Maria als met alle vrouwen en mannen.

Ze heeft er óók niet om gevraagd. Ik zei al: het overkomt haar, het overvalt haar. Dat in verwachting raken van God. Zo iets bedenk je niet. Je houdt het voor onmogelijk. Zó’n omgang hebben wij niet met de Allerhoogste.

Niemand *wil* dit, want niemand durft zoiets aan: in verwachting te raken van de Allerhoogste, bevrucht te worden door de Geest. Als er al één is, zoals de profeet Jesaja, dan is dat in een visioen, in een trans, waarin hij in feite even in de parallelle wereld is… dán zegt hij: ‘hier ben ik’.

Zover is Maria niet: ze is ondertrouwd.

God is eigenlijk te laat. Ze is niet ‘to have’, niet vrij. Toch neemt de Allerhoogste haar. Tegenover wie verbazing tot verontwaardiging voelt heb ik direct de neiging om het voor God op te nemen. Waar zijn ze, die vrouwen, de mannen, die wél vrij zijn voor God…?! Mensen die staan te dringen om door God, genomen, in zijn heilige dienst genomen te worden? “Is er wel iemand die God zoekt, naar God verlangt” verzucht de psalmdichter in een moedeloze bui.

Het *kan* niet anders, het zal nooit anders gaan. Als de hemel niet zelf afdaalt… gebeurt het niet! Dan is het over en uit met de zonen en dochters van de Allerhoogste. Dan zou niet alleen die Ene van Maria er nooit gekomen zijn, dan zou er nooit één dochter of zoon van God zijn geweest en komen.

Dat wat ik maar even *‘inclusief lezen’* noem is voor de eerste lezers van het Evangelie, en de er aan voorafgaande vertellers ervan ‘gesneden koek’. Zo lezen ze alles. Als ze in de Paasnacht vertellen over ‘ooit’ is het zó in verbinding er mee dat het in hun gedachten en ziel ‘nu’ gebeurt. Ze vinden zichzelf terug in het verhaal.

Hiertoe nodigt de gestalte van Maria nadrukkelijk uit. Ze is een ‘dochter Israëls’, een vrouw van het volk, die het hele volk vertegenwoordigt. Dat hoor je in het woord ‘jonge vrouw’. Je kan lang over ruziën of dat nu echt maagd betekent of niet, maar al snel sla je de verkeerde weg in. Het gaat niet om de biologie, nooit, altijd om de theologie. Je moet ‘*historisch-spiritueel’* lezen. Dit gaat om een geheim, HET geheim van God en mensen. Om de wereld van Boven die Beneden komt, incarneert.

Het woord ‘jonge vrouw’ komt uit de profetie van Jesaja (7,14) waar het de jonge vrouw van koning Achaz betreft. Haar zwangerschap wordt verbonden met de troonopvolging en daarmee met de vrijheid van het volk. Haar verwachting is de verwachting van het hele volk. Dat moet je horen!

Nóg onderstreept dat. Hoewel de vertalers consequent de naam van de jonge vrouw schrijven zonder eind M staat die er in alle handschriften van Lucas wél. Behalve als het over Maria Magdalena gaat. Déze Maria, die van Jozef, rukt het verhaal van Jozef in Egypte erbij. Daarin speelt MariaM, meestal gehoord als Mirjam een belangrijke rol, als hoedster voor Mozes, die redder van het volk. Zoals Mirjam de wacht houdt over het kind in het biezen mandje, zo zal MariaM dat doen over het kind in de kribbe, dat letterlijk ‘arkje’ heet.

Zo zie je overtuigend dat het verhaal van die jonge vrouw het verhaal is van het oude volk, het verhaal van de verwachting van dat volk, de messiaanse verwachting. Dat het hier gaat om alles wat Jesaja voorzag. Waarom hij het volk opriep tot ‘uitzinnige vreugde’, alleen al om de verwachting… laat staan als de hele werkelijkheid er vol van wordt… Precies tot deze vreugde wekt Gabriël Maria en ons op!

Kan je je daar echt aan overgeven? Ja!

Daarom meldt Gabriël alvast hoe ze hem gaan noemen, om wat ze gaan zien.

Als we verderop ze verderop in het Evangelie horen praten over Jezus, dan heet hij zonder blikken of blozen: ‘de zoon van Jozef en Maria, bij ons uit het dorp’.

Dan is er geen verhaal meer over een wonderlijke geboorte, maar zien ze op een andere manier het wonder IN hem.

Ze zien ‘van wie hij er ééntje is’. Hij heeft het DNA van de Vader in de hemel. Al of niet doorgegeven door die geweldige vader Jozef, die koninklijke man uit het geslacht van David, reden waarom ze in het geboorteverhaal voor de volkstelling naar de ‘stad van David’ gaan.

Ze zien véél meer in hem dan een timmermanszoon. Ze moeten wel. Het is overweldigend, wat ze in en aan hem zien.

Hij spreekt met de mond van God. Hij luistert met de oren van God. Hij legt de handen van God heilzaam op.

Dit is het menszijn, puur, zuiver, zó verbonden met de Allerhoogste, met God. Zó lijkt hij op God, dat ze hem ‘zoon van God’ zullen gaan noemen.

Weer moet ik manen tot beheerst bijbel lezen, zodat we niet op hol slaan in de trant van ‘wat ‘genoemd’, hij ís het’. Dat staat er niet. Hijzelf zegt dat ook niet. Hij noemt zich liever ‘zoon van mensen, mensenzoon’. Als ze hem zoon van God noemen, ontkent noch bevestigt hij dat. Hij laat het open… als doordenker. Het is niet onwaar maar niet de volle waarheid.

Wat er op tegen is? Niets. Je kunt hem niet méér eren en lofprijzen dan door hem ‘zoon van de Allerhoogste te noemen’. Dus vooral doen!

Alleen voor je het weet, doe je hem onrecht, c.q. verdriet. Ga je het zó horen, dat dit ALLEEN van hem geldt. Ik zeg niet dat hij het niet op uiterst bijzondere wijze is, maar betrek de wacht erbij dat hij het *alleen* is. Waarom dat niet klopt? Wel dan zou de vreugde voor het hele volk tóch weer

beperkt zijn tot de vreugde voor Maria. Dan klinkt er niet in door dat God het hele volk uitzinnig van vreugde maakt om de verwachting, die in Maria én in allen is gewekt. De engelenzang laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij wordt jubelend ‘zoon van God’ genoemd, als zodanig bezongen. Niet argumenteren of redeneren, maar lofprijzing, eerbetoon, vreugdesuiting, om uit je dak te gaan, vreugde waar de hemel onder bezwijkt.

Daarom zingen we: “Zoon van God…, kom tot ons, de wereld wacht”