**VOORBEREIDING**

**Samenzang:** Gezang 477: 1+2+5

**Inleiding bij de stilte**

Het is *feest* in de kerstnacht, *geboortefeest* van nieuw le-ven. De hemel verlicht de aarde. Komt stralend dichterbij:

“vrede en alle goeds”….

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, eeuwig Vader van het Kindeke. Die trouw is aan de wereld en ons mensen nooit laat vallen.

Vrede en alle goeds met u, van de hemel en de aarde. In het Kindeke, bron van hoop, geboorte van nieuw bewustzijn.

**Inleiding**

Het Kerstthema is dit jaar de Franciscaanse vredegroet: ‘vrede en alle goeds!’ Die woorden komen uit de kerstnacht. In hun hoop, of is het wanhoop, trekken herders aan het touwtje uit de brievenbus van God. De hemelpoort gaat open. Engelen tuimelen er uit: “Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen”, “vrede en alle goeds”.

Dit hebben we nodig! Dit hebben we ontzettend nodig. Onze wereld schreeuwt er om. De stukgeschoten miljoenenstad Aleppo staat symbool voor de wereld zoals wij die eind 2016 achter laten. In de ogen van Aya, het meisje met de donkere krullen vol gruis van het kapotgeschoten huis, herken ik de blik van het Kindeke; “help, dit is oorlog en alle slechts!”

De truc die de kerstmarkt op reed voor de Gedächtniskirche in Berlijn is een aanslag op de kerstgedachte dat kwetsbaarheid de weg naar de vrede is.

Deze nacht dringt binnen wat er allemaal gebeurde en hangt in de lucht wat op ons afkomt. Meer dan ooit komt het er op aan dat wij ons tegen de kou van onverschilligheid en haat warmen aan het geheim van Kerst. Kerst is HET antwoord op de vragen van nu! Kerst biedt een verhaal van hoop, leert je anders te kijken en anders te reageren. Het lijkt misschien een zwak verweer, maar bedenk dat de droom van één de realiteit kan veranderen van miljoenen. Het Kerstkind is zo’n droom.

**Samenzang**: ‘Het liefste lied van overzee’ no 20: 1+4+5+6

(Door het donker hier gekomen, aangetrokken tot het licht)

**Gedicht**: ‘Morgen zal het vrede zijn’ – Marco Borsato

Door kapotgeschoten straten *Emilie Kruit – Lonneke Oortwijn*

zonder vader zonder land

loop je hulpeloos verlaten

aan je moeders warme hand

als een schaap tussen de wolven

naar bestemming onbekend

en niemand ziet hoe klein je bent.

Morgen zal het vrede zijn

zal de zon je strelen

zal de wereld weer een speeltuin zijn

en kun je rustig spelen.

Na de winter komt de lente

wordt de grijze lucht weer blauw

maar al ben je uit de oorlog

komt de oorlog ooit uit jou

mooie ogen zijn vergiftigd

zijn aan het geweld gewend

en niemand ziet hoe klein je bent.

Morgen zal het vrede zijn!

**Zang: Denise Jannah, begeleid door haar trio:**

**‘**Let there be Peace on earth’

*Let there be Peace on earth and let it begin with me.*

*Let there be Peace on earth, the Peace that was meant to be.*

*With God as our Father, brothers all are we.*

*Let me walk with my brother in perfect harmony.*

*Let Peace begin with me, let this be the moment now.*

*With every step I take, let this be my solemn vow.*

*To take each moment and live each moment with Peace eternally.*

*Let there be Peace on earth and let it begin with me.*

**WOORDDIENST**

**Gebed**

God, het ís geen vrede op aarde. De Syrische arts Alhamdo vroeg de wereld met gebroken stem: ‘remember us’. Yes, we do, together, richt now. Hem en zijn dochter, de kleine Aya, het twittermeisje Ana en al die anderen. De ongekenden onder het puin, in gevangenissen, martelkamers, massagraven.

Mijn God, er is oorlog vannacht, onveiligheid, angst, ook zonder wapens. Er is onvrede en boosheid. Mensen voelen zich machteloos tegenover leiders en systemen.

Er is zóveel niet goed. Ook in ons eigen leventje zijn donkere tijden, door ziekte, leegte, onmin, eenzaamheid, gevoel van zinloosheid.

Over onze wereld lijkt een nacht te vallen, diep en zwaar.

Het oude gevaar ligt op de loer dat we ons heil verwachten van een sterke man en stevige taal! Leer ons Uw oude Kerstgeheim, dat een klein kwetsbaar kind de weg wijst naar de toekomst. Dat we alleen overleven als we, ongeacht geloof of levensbeschouwing ons massaal laten leiden door zachte krachten, te beginnen met mij.

God, nu vannacht de hemelpoort opengaat, verlicht ons, vervul ons met levensenergie. Laat Uw kind, dat nieuwe bewustzijn, ook geboren worden bij ons, in ons. Amen

 **Bijbelteksten afgewisseld met orgelmuziek**

In woorden en klanken horen we de **lichte voetstap** van het Kind van Kerst naderen. Langs een kronkelig pad baant he-melvrede zich een weg op aarde.

**Orgelspel:** kronkelig, grillig, donkere achtergrond.

**Schriftlezing:** Lucas 1: 26-28a

God stuurde de engel **Gabriël** naar Nazareth, een stad in Galilea. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw, die zou gaan trouwen met Jozef, familie van koning David.

**Orgelspel** rustige achtergrond met lichte voetstap.

**Schriftlezing:** Lucas 1: 28b-30

De engel zei tegen Maria: **‘**Vrede en alle goeds, Maria. God heeft je uitgekozen. Hij zal bij je zijn.

Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. De engel zei tegen Maria: je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois.

**Orgelspel** dialoog van vreugdeklanken en schrik

**Schriftlezing:** Lucas 1: 31-38

De engel zei: “Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de allerhoogste God genoemd worden.

Hij zal een koning zijn zoals zijn voorvader David dat was.

Zijn invloed zal eindeloos zijn”.

Toen zei Maria: “Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd”.

**Denise Jannah, begeleid door haar trio:**‘Breath of heaven’ (Mary’s song)

*I have travelled many moonless nights, cold and weary with a babe inside. And I wonder what I’ve done. Holy father you have come, and chosen me now to carry your son.*

*Breath of Heaven, hold me together, be forever near me. Lighten my darkness, pour over me Your Holiness, for You are holy, Breath of heaven.*

**Het KERSTEVANGELIE**

**Schriftlezing:** Lucas 2: 1-20

**Samenzang**: Gezang 483 (Stille nacht, heilige nacht)

**KERSTOVERWEGING**

Mensen weten niet meer waar het over gaat op Kerst!

U natuurlijk wel… Maar anderen…

Voorafgaande aan het interview met mij liep een journaliste een half uurtje door de Haarlemmerstraat; ze bevroeg voorbijgangers over Kerst. Het resultaat is ontluisterend…

Kijk, dat je niet weet wat Pinksteren betekent kan ik wel begrijpen, daar heb ik het ook moeilijk mee. Dat Pasen gemist wordt vind ik wél erg. Maar dat Kerst de mist in gaat, vind ik ongelofelijk. Het ging over gezelligheid, uitgebreid eten en drinken, geschenken, dat was het. Kerst mag weer wat meer kosten, zo’n half miljard. De kerstman met zijn rijk beladen arrenslee heeft het Kindeke Jezus platgewalst!

Kerst-*vrede* dan?! “Oh mevrouw, wie gelooft daar nog in?!”

Wat nu?! Ik voel een soort gedrevenheid: Redt het kerstkind! Sleur het weg voor de afgrond van het grote vergeten. Vuur de hoop op vrede aan! Wek op tot doen van alle goeds!

Wat moet ik daar voor doen?!

Beginnen met de oorzaak dichtbij te zoeken. Het verhaal is vast niet altijd zó doorverteld dat het ging vonken. Kerst is vaak te makkelijk gemaakt. Zoetsappig, onwerkelijk liefelijk. Herders werden herdertjes in plaats van de hoeders van de nacht. Er wordt wel een gevoelige snaar geraakt door ‘het kindeke dat leijt te schreien in de kou’, maar als je dat niet verbindt met kinderen in de kou van Syrische bergen, wordt het verhaal wereldvreemd. Als het niet over hier en nu gaat, dan gaat het nergens over. Dan word je misselijk van die onrealistische liedjes, krijg je het ‘vrede op aarde’ niet meer uit de strot. Dan is het ‘over en uit’ met Kerst. Dan komt de Pieterskerk vrij in de kerstnacht, voor een diner of zo…

Wat kan ik vanavond bereiken? Dat je, of je het nu gelooft of niet, wel wéét waar het over gaat deze nacht. Dat je het misschien nog niet zo gek vindt wat ik vertel en als top, dat het ‘ere zij God’ met ‘vrede op aarde’ luider klinkt dan ooit.

Wat heeft *u* daarvoor nodig? Weer voelen waar het over gaat. Heroriëntatie. Verdieping. Ik ga wat draaien aan de vastgeroeste knoppen van hoe je dacht dat het was.

Je zou vast antwoorden dat het op Kerst over het Kindeke gaat. Fout! Daar kijk je van op!

Als de hemelpoort open gaat, gaat het over *wereldvrede* en hoe die te bereiken; over compassie, barmhartigheid, de kracht van liefde. Het kind is daarvan *symbool*, TEKEN.

Het kind is niet het middelpunt, wél het keerpunt, draaipunt.

Kerst gáát over waar het Kindeke voor staat. Wat is dat ook al weer? Ik roep in herinnering: het is macht zien als vermogen om het goede te doen, grootheid zien in groot maken. Helend handelen, genezende woorden spreken. Je niet laten afschrikken door geweld. Het kindeke niet laten afpakken: inzien dat *VREDE* als *kind* onder ons is, in kwetsbaarheid.

Je roer recht houden, blijven trappen bij tegenwind. Volharden in je geloof dat je de vrede dient door vrede te brengen. Wat Franciscus leerde bij zijn ‘vrede en alle goeds’: mild zijn, niet oordelen, bescheiden en vredelievend zijn.

Het verhaal van het kindeke in de kribbe gaat over *onze* toekomst. Gaat over de vraag wie de macht heeft, wie er aan de knoppen zit. Het gaat over wat in *jouw* macht ligt, wat je kunt doen om de vrede bij jou te laten beginnen…

Je kunt je enorm opwinden over wat anderen beweren en doen, je kunt je laten ontmoedigen of je laten ophitsen tot een nog feller verweer, maar dat gaat ‘m niet worden. Geweld roept meer geweld op. Ongenuanceerdheid drijft mensen uit elkaar. Als we als planeet willen overleven MOET het anders. Kerst is het antwoord op onze grote vragen.

Het is moeilijk, vraagt veel inzet en samenspel, maar wérkt!

VREDE komt op de manier van het Kindeke.

Dat is niet nieuw. Elke cultuur kent zulke verhalen. In de kerstnacht staan de herders voor overgeleverde wijsheid. Daar bij Bethlehem spelen de verhalen van koning David. Die kleine versloeg een reus. Een sterk verhaal maar waar: zó werkt het. Daar zijn wel meer staaltjes van bekend. Nóg zo’n onvergetelijke zet van die David: op een goed moment spaart hij zijn bedreiger Saul, doet wél aan wie hem kwaad doet. Dat haalt hen uit de geweldsspiraal. Dat zijn de oude verhalen bij het kampvuur van de herders, verhalen van hoop, bevochten op tegenslag en tegenwerking. Zó werkt de VREDE.

Wat houdt ons tegen?

Ieder moet die vraag zelf oppakken. We wéten hoe het werkt, al lang, door Kerst, door ervaring. Waarom dóen we het niet?! Snel kijk je naar de ander, die het niet doet ten opzicht van jou. Dus kan jij het niet, meen je. Je hebt vast verhalen van mislukte pogingen. Je valt terug in ‘jij eerst’. “Als jij nu maar goed met mij om gaat, dan doe ik het ook wel met jou”. Dat is een logische gedachte, maar er zit een val-kuil in: doet die ander het niet dan houd je jezelf voor dat ook jij vrij bent om het niet te doen. Zo werkt het NIET!

KERST doorbreekt dit, is de stap: God komt niet met veel vertoon naar mensen, maar als kindeke in doeken. Dat is een keerpunt. Als je trekt aan het touwtje uit de brievenbus van God gaat de hemelpoort open: ‘vrede en alle goeds’! Dank u wel! Zó werkt het, zo kan het!

Zo kunnen wij het! Hoe?

Door niet gevaarlijk te zijn help je angst de wereld uit. Door niet te vechten maak je wapens zinloos. Door niet te eisen stel je niemand in gebreke. Door niet te verlangen doorbreek je het consumptisme. Door te nuanceren ondergraaf je populisme. Door te vragen schep je ruimte voor antwoorden, in plaats van door discussie deuren dicht te slaan. Door te vertrouwen vervalt de verdedigingsmuur van opgeblazenheid en arrogantie. Door liefdevolle aandacht voor de minsten ontdek je dat zij de minsten niet zijn. Door een gebed en hulp aan mensen in nood, ver weg en dichtbij, treed je uit het veilige bastion van zelfbelang. Door de ander te groeten, respectvol met een warme blik in de ogen te zien, verander je de wereld, dat stukje, voor een moment. Als er nu veel van die momomenten zijn? Veel mensen die dit doen….?!

Ik ben optimistisch. Het CBS meldde dat 50 % van de Nederlandse bevolking zich tot een religie rekenen. Dat is mooi meegenomen. Met hen kan je praten, samen het vuurtje van de hoop opporren en werken aan steeds meer VREDE. En die andere 50%? Daarvan ken ik er voldoende om te weten dat er ook met hen heel goed te praten valt, dat zij er dezelfde normen en waarden op na houden, vanuit een andere visie op het leven. Dus: we willen het allemaal! Echt!

Dat zie je op zoveel momenten in de stad, dat merk je

aan de inzet voor een menselijke samenleving door het stadsbestuur van Leiden-compassiestad, door de vele groepen, clubs, verenigingen, voor doelgroepen, voor wijken.

Dat geeft hoop, en die porren we gezamenlijk op deze nacht.

Samen met mensen vanuit verschillende religies, speciaal genodigd op de eerste rij, mensen uit de christelijke kerken, uit hindoeïsme, boeddhisme, een groet uit de joodse gemeente, verschillende moslims, Marokkanen en Turken. Om te onderstrepen dat we voor hetzelfde grote doel gaan.

Ik vraag iedereen vanavond om te helpen het Kerstkind te redden, om de Kerstwijsheid te leren en te koesteren.

Om ‘vrede en alle goeds’ te vast te houden als uitgangspunt voor je denken, spreken en handelen. Deze kerstnacht is hét moment om ons daaraan te verbinden. Met z’n allen redden we het! Het Kind en alle kwetsbaren, onszelf en de wereld!

**Gebedsintenties**

Het slotgebed van deze stille nacht bestaat uit een lange gezamenlijke stilte. Al weet je niets te zeggen, je voelt iets. Je hebt de ruimte om te bidden wat je zelf wilt.

Zelf heb ik 3 specifieke gebedsintenties gekozen.

Eén: voor onszelf. Om vrede te ervaren, te ontvangen en uit te zenden. Om alle goeds te doen.

Twee: voor onze omgeving, stad en land. Er zitten best risico’s in de manier waarop we met elkaar omgaan. Alles en iedereen met ‘vrede en alle goeds’ tegemoet treden is de manier om het kindeke te redden en Kerst te verlengen.

Drie: we steunen de oproep van paus Franciscus via social media om deze nacht te bidden om Vrede in Syrië. ‘Laat de hele planeet verenigd zijn in gebed’.

**Gebed**

Stilte is veelzeggend. Stilte is de taal voor waar geen woorden voor zijn. Stilte is de klop van ons hart, de taal van onze ziel….

God, we bidden met z’n allen, met miljoenen voor vrede in Syrië, en in alle landen waar oorlog is, mensen op de vlucht zijn, onderdrukt en mishandeld worden.

Het is godgeklaagd, velen klagen u ook aan, maar laten wij bij onszelf beginnen. We schamen ons dat het zo stil is, dat we niets doen, maar we weten niet wát te doen, anders dan naar goede mogelijkheden te blijven zoeken.

Dat kan praktisch bezien veel meer dichterbij gebeuren, maar dat is, eerlijk opgebiecht, ook wel lastig. We willen het met zijn allen. Behoed ons voor verbittering als het niet lukt,

voor scepticisme of het wel kan, voor onverschilligheid waar-door we niet meer willen.

Daarom bidden we voor onszelf. Met alles wat ons bezig houdt, onze eigen zorgen, angsten, moeite, eenzaamheid, af-gescheidenheid, doelloosheid. Troost ons, zodat we weer kracht ervaren, zin hebben in het leven. Daarvoor danken we, voor alle zin, vreugde, vriendschap, liefde, mogelijkheden, verrassingen, ervaringen van nabijheid over tijden ruimte heen, momenten van ervaring van Uw vrede.

Laat de vrede van deze nacht ons blijven overweldigen, omarmen, doordringen. Het grondgevoel dat we goed zijn, er mogen zijn, dat we gewild zijn, door het leven, door mensen, door U. Dat wij er toe doen.

Met onze fouten en gebreken, zwakheden en weerbarstigheden, sterk of zwak, gelovig of ongelovig, weten we ons onvoorwaardelijk aanvaard geliefd, door UW ‘vrede en alle goeds’ voor allen, voor ieder persoonlijk, voor heel de wereld.

Bidden in Jezus’ naam…

ONZE VADER

**Bij de uitzending**

U krijgt bij de uitgang een kaarsje, zeg: een afscheidscadeautje van mij. Uit dankbaarheid voor al die Kerstnachten samen met u, hier in de Pieterskerk.

Maar vooral om het licht van Kerst mee te geven. Om te ont- steken als je dat nodig hebt, om te delen met een geliefde, om te brengen naar een ander voor wie het al te donker is.

Zeg er altijd bij: ‘vrede en alle goeds’.

**Zegen**

Ontvang VREDE van de hemel en vrede van de aarde!

Zie elk teken van VREDE om je heen,

kwetsbaar en klein als het Kind deze nacht.

Dan gaat VREDE door jou de wereld verlichten,

door de hoop en de liefde van God in het Kindeke.

Zegene u God, Vader, Zoon en Heilige Geest.