Morgengebed, gehouden op maandag 1 januari 2024 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God

Een nieuw jaar

ligt open

als een nog

onbeschreven blad.

Zoals altijd

zal de mens

ook dit jaar weer

geschiedenis schrijven.

En wij ook,

we zullen weer

een hoofdstuk toevoegen

aan ons levensverhaal.

Deze eerste dag

beginnen wij

hier in Uw huis.

Wij stemmen af

op uw stem

op uw Woord

zoals een reiziger

vroeger

koers hield

met z’n kompas.

Want in de intieme omgang

met uw Woord

kan er in onze levens

ook iets oplichten

van uw geschiedenis met ons,

een verhaal vol licht

en leven;

we hebben het gezien

aan Jezus uw Zoon.

Wees dan zo elke dag van dit nieuwe jaar

onze gids naar morgen

door uw Woord en Geest.

Amen

Inleiding op de schriftlezingen: Jesaja 12 en Lucas 2: 25-35

U hoort straks het vervolg van het kerstevangelie uit Lucas 2. Het verhaal van de oude Simeon. Het speelt zich af op de achtste dag na de geboorte van Jezus. Zijn ouders gaan dan naar de tempel, om hem aan God toe te wijden. Bij toeval - of omdat het hem toevalt – is Simeon daar. Hij ziet het kind van de kerstnacht en herkent in hem de reddende aanwezigheid van God. Dit is de Messias! Zegt hij. Hij neemt het in zijn armen en looft God. De woorden van die lofzang worden hier in deze kerk altijd nog gezongen in de evensongs, zoals trouwens ook elders in de vespers van de wereldkerk: *Nu laat U Heer, uw dienstknecht gaan in vrede…*

Bijna elk jaar, wordt het verhaal van Simeon gelezen, rond de jaarwisseling.

Deze keer werd mijn aandacht getrokken, door wat hij ná zijn lofzang tegen Jozef en Maria zegt. *Velen zullen vanwege hem te val komen of juist opstaan. (…) Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.*

Woorden om een tijdje bij je te houden. Om als het ware op te kauwen. Wat betekent dit: Dat je gezindheid aan het licht komt, in je verhouding tot Jezus.

Ik denk dat het erin gaat, om de intentie achter je handelen. Die intentie ligt er meestal niet bovenop. Het is iets innerlijks. Je bent je er zelf soms niet eens bewust van. Maar wie goed kijkt, merkt op hoe wat je drijft je handeling kleurt.

Het maakt verschil, of je iemand ergens mee helpt, omdat je dat gewoon fijn vindt, of omdat je wilt dat anderen het zien.

Het maakt verschil, of je voor iemand zorgt, omdat je van hem of haar houdt, of omdat je graag invloed hebt in andermans leven.

Het maakt verschil, of je je werk doet, vanwege het geld of het aanzien, of omdat het je passie is.

Het maakt verschil, of je hier bent als toeschouwer, die kijkt of de organist en ik onze taak naar behoren vervullen, of als deelnemer, die dit morgengebed mee dráágt.

Dezelfde handeling kan een andere uitstraling hebben, door de intentie die erachter schuil gaat.

In de ogen van Simeon, zal de volwassen Jezus iemand zijn in wiens licht je gezindheid, je intentie zichtbaar wordt. En dan word je je daar zelf ook bewust van. Dat is niet altijd prettig. Maar wel verhelderend. Het draagt bij aan de zuiverheid, van je handelen. En dat zorgt weer voor vertrouwen. Zo broodnodig, in onze samenleving, vandaag…

*Velen zullen vanwege hem ten val komen of juist opstaan.* Hij zal *hun gezindheid … aan het licht* doen *komen.*

Ik lees het verhaal van Simeon nu voor, uit Lucas 2. Maar eerst, als een soort bodem eronder, woorden van de profeet Jesaja. Simeon moet ze gekend hebben, en eruit geleefd hebben.

Onze Vader

Morgengebed

Eeuwige,

Ook vandaag

is de zon

weer opgegaan

en geeft ons

al is het van achter

de wolken, licht -

een teken

van Uw trouw

Uw met-ons-zijn

elke dag

door Uw Woord

dat spreekt van liefde

Uw Geest die liefde

handen en voeten geeft

ogen en oren

vlees en bloed

in elke tijd opnieuw.

Wij danken U

voor Uw trouw

waar het licht

van de zon

ons op wijst.

Geen mens

is een eiland

wij zijn met elkaar

verbonden

door de ene zon

die ons verwarmt

en de grenzeloze lucht

die wij inademen.

Wij bidden

voor alle mensen

die wij niet kennen

van wie het verhaal

ons zou raken

als we ervan wisten.

Elk mens heeft

water en brood nodig

een dak boven ‘t hoofd

een sociaal netwerk

en veiligheid,

vrede.

Mag Uw Woord

dat spreekt van liefde

en Uw Geest

die liefde handen

en voeten geeft

werkzaam zijn

overal waar dat

nodig is.

Wij bidden

voor de mensen

die dichtbij ons staan

van wie wij

het levensverhaal

volgen.

Onze ouders,

broers en zussen

en wie bij hen horen

onze partner,

man of vrouw

als wij die hebben

onze kinderen

en kleinkinderen

neven en nichten

en wie bij hen horen.

Maar ook onze

vrienden

en vriendinnen

onze kerkfamilie.

Wij zijn dankbaar

voor hun aanwezigheid

in ons leven,

ze geven het

warmte, kleur, zin.

Wij gunnen hen

het goede

en bidden

dat wij daar zelf

aan mogen bijdragen

door onze oprechte

betrokkenheid

en liefde.

Wij bidden ook

voor onszelf.

Ons leven

krijgt vorm

door onze omgang

met onze eigen

licht- en

schaduwzijde,

ons inzicht in wat ons nu eigenlijk drijft.

Mag ons stil gesprek

met U

ons daarin

begeleiden.

Mag het licht

van Jezus uw Zoon

ons handelen

zuiveren.

In stilte…

Door JCoH, Amen.