**ORDE van de DIENST**

**voor KERSTMORGEN**

**op 25 december 2015**

**liturgische kleur: wit**

**thema:**

*‘de hemel op aarde’*

***eredienst* *van de Leidse Binnenstadsgemeente***

***in de Hooglandse Kerk***

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**

**Een paar minuten voor aanvang** komen

de dienstdoende voorganger en kerkenraadsleden binnen,

waarna de kaarsen worden ontstoken,

daarop volgt

**meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting van

persoonlijk gebed en toewijding

*(waarbij graag: stilte)*

**Welkom**

door Cent van Vliet, ouderling van dienst

**VOORBEREIDING**

***(staande)***

**Introïtustekst**

# ‘Ik heb vreugdevol nieuws voor jullie allemaal:

Onze verlosser is verschenen! Christus is geboren! D

Dt is voor u een teken: U zult een kind vinden, gewikkeld in een doek, gelegd in een kribbe”.

**Cantorij**: ‘Hodie Christus natus est’

- H. Andriessen (1892-1981)

Hodie Christus natus est:

Hodie Salvator apparuit:

Hodie in terra canunt Angeli,

Laetantur Archangeli:

Hodie exsultant justi, dicentes:

Gloria in excelsis Deo, Alleluia.

*Heden is de Messias geboren:*

*Heden is onze Verlosser verschenen:*

*Heden zingen de Engelen op aarde,*

*Verheugen zich de Aartsengelen:*

*Heden verheugen zich de rechtvaardigen, zeggende:*

*‘Glorie aan God in den hoge, Halleluja.’*

# Samenzang: Gezang 477: 1+3(cantorij)+5

**Woord ter voorbereiding**

**‘**Men zag in hem een handreiking van de hemel.

Zijn kribbe is de notendop van wat wij zijn.

In ons wordt hij uitgezaaid en vermenigvuldigd’

*(naar Sytze de Vries, De mens in het kind)*

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Hier delen we de vlammende hoop op God, Maker van hemel en aarde, eeuwig trouw aan mens en wereld.

Vrede, genade, barmhartigheid met u allen, van God de Al-tijdaanwezige, en van Jezus Christus, de Geborene, die is opgestaan en bij ons leeft door de heilige Geest. Amen.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

‘Durf jij echt nog over vrede te preken? Na alles wat gebeurd is? De indringende vraag in een interview sloot aan bij een twijfel in mezelf. In een lichtflits gaf ik ten antwoord: de hemelvrede is er al! M’n -ongelovige- gesprekspartner had geen verdere aanmoediging nodig om te vertellen dat hij dat óók wel eens zo ervaart. De hemel op aarde kán, ís. Als licht in de soms inktzwarte wereldnacht.

Biddend leggen we onze armen om bekenden en onbekenden die ronddolen in het duister van hun levenslot, door het donker het zicht op zichzelf en elkaar kwijtgeraakt, vrede niet meer geloven en ervaren.

**Kyriegebed**

Stilte

Liefste, Allerbarmhartigste, God, waar bent U toch in het duister van onze wereld, te midden van verkilde relaties en koude harten? Zeg het ons, waar een plek is om te schuilen tegen het lot, tegen haat, tegen angst, tegen alles wat de vrede verstoort en verjaagt. Geef een teken van leven!

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

Stilte

Kleinste onder de goden, trotse vader van het kind in de kribbe. Wat doet U toch door Uw vredevorst zó kwetsbaar te maken. Door Uw redder, Jezus Christus, zo reddeloos verloren op aarde te zetten, in the middle of nowhere, om-dat er verder geen plaats is. Laat hem dit overleven!

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

Stilte

Grootste Intelligentie, Scheppingskracht, Liefdesbron, onze beelden van U en Uw hemel liggen in duizend stukken en we kunnen ze niet meer lijmen. Laat in onze gebroken werkelijk-heid Uw zuivere heelheid oplichten, Uw Stem ons raken, de glimlach van Uw Kind ons verwarmen.

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Bemoediging** uit Jesaja 9

‘Er is een kind geboren. Zó zullen de mensen hem noemen:

Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede. Zijn macht zal alsmaar groter worden en er zal altijd vrede zijn. Halleluja!

**Cantorij: ‘**Unto us is born a son’ (arr. D. Willcocks)

Unto us is born a Son,

King of quires supernal.

See on earth his life begun,

of lords the Lord eternal.

Christ, from heav'n descending low,

comes on earth a stranger.

Ox and ass their owner know,

becradled in the manger.

This did Herod sore affray,

and grievously bewilder.

So he gave the word to slay,

and slew the little childer.

Of his love and mercy mild,

this the Christmas story.

And O that Mary's gentle Child

might lead us up to glory.

O and A, and A and O,

cum cantibus in choro,

Let our merry organ go:

"Benedicamus Domino”.

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

Zullen wij, o God, ook nu nog ophoren van uw liefde voor mensen? Oog krijgen voor het kleine kwetsbare begin van uw nieuwe toekomst?

De mens van uw hart hebt Gij verwekt, midden onder ons; als een licht dat ons voorgaat, een weg wijst naar de nieuwe dag.

Een vuur ons verwarmt, uw verlossende woord.

Geef dat we Hem mogen vinden in de stal van deze wereld, in de kribbe van ons hart. Dat we hem mogen lezen in elkaars ogen en Hem weerspiegelen als licht voor ons allen.

(*naar Sytze de Vries, Zolang wij adem halen)*

**Gesprek met de kinderen**

God dacht: hoe kan ik naar de mensen toekomen? Ik ben veel te groot voor deze wereld. Ik vermom me als koning. Toen werden de mensen bang omdat Ik zo machtig was. Ik dacht: dan kom ik als een vriend. Toen herkenden de mensen me niet omdat ik zo ‘gewoon’ was. Op een dag kwam ik als een vluchteling. Toen stuurden ze me weg. Toen kreeg ik het beste idee: Ik kom als kindje, dan zullen ze van me houden.

**Inleiding** bij de lezingen

Dat we straks staande het Kerstevangelie horen zal niemand verbazen. Het spannende moment is de eerste lezing, die uit het zogenaamde Oude Testament, maar ‘wat is oud?’ Als het waar is, dan is het altijd nieuw! Zo de profetie van Jesaja.

**Schriftlezing:** Jesaja 60: 1-5

door Grietje de Boer

**Samenzang:** Gezang 494: 1+2(cantorij)+3

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

**Samenzang:** ‘Ere zij God’

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

Wat wil God op Kerst?

Niet dat ik de gedachten van de Allerhoogste kan lezen, maar ik kan wel de Bijbel lezen…

God wil op Kerst de wereld bevruchten door Zijn Geest, om Zijn zoon te verwekken.

God wil zich verbinden met mensen’; wij en allen worden geboren uit zijn gedachten, tot leven gewekt, zoals in het begin zó altijd en iedereen wéér.   
God wil vrede op aarde. Dat hoor je van de engelen met hun ‘Ere zij God’. Dat Zijn wil geschiede zoals in de hemel, zo ook op aarde. De hemel op aarde, dát wil God.

M’n thema klopt!

Doet God dat dan ook als Hij dat zo graag wil?

Alles en iedereen lijkt dat te weerspreken. De taal van de werkelijkheid is vol geweld, het wereldgebeuren doordrenkt van onrecht, strijd, oorlog, marteling, moord. Miljoenen mensen zijn gevlucht voor de hel in hun wereld. In jouw eigen wereldje: onbegrip, onverschilligheid, eenzaamheid, leegte.

Goddank zíjn er momenten dat je het gevoel kan overvallen dat God dichtbij is. Zoals bij de herders: dat de hemel even openbreekt. Je hoop laait op dat je stoutste dromen werkelijkheid kunnen worden. Maar altijd te snel is het weer donker. Geen hemel op aarde. Geen God te vinden.

Wil je God vinden, dan moet je zoeken, heel erg goed. Zoals volgens oude motieven door mij verbonden tot het verhaal van (een denkbeeldige) rabbijn Adam-ben-Sjem (Adam, zoon van God’).

Adam was als kind al heel erg bezig met de diepere vragen

van het leven, met ‘het hogere’ zogezegd. Kijkt uit naar de dag dat hij kon gaan studeren. Om van de geleerden kennis over God te vergaren. Hij las alle boeken, tientallen jaren lang, maar vond God niet.

Hij gaf niet op. Toen hij voldoende gespaard had voor een lange reis bezocht hij alle heilige plaatsen van de wereld, hoorde mooie wijsheden, zag mooie dingen, maar God niet.

‘Je moet ook niet op aarde zoeken’ zei iemand, God woont in de hemel’. Had dát eerder gezegd! Daar kan geen mens komen. Zoektocht tevergeefs.

Maar in die nacht droomde hij dat hij vleugels kreeg als de engelen en Adam-ben-Sjem werd lichter en lichter, steeg op ten hemel. Na een tijdloze tijd kwam hij in een ruimteloze ruimte, getrokken door heel veel licht. Steeds feller werd het. Onverdraaglijk. Met zijn mantel bedekte hij zijn ogen.

Toen klonk een zacht overweldigende stem ‘Adam wat kom je doen?’ Hij kon geen woord uitbrengen.

Pas na de derde keer antwoordde hij: ‘ik zoek God’. “Wees welkom, hier is het, kom binnen“. ‘Dat kan niet’ bracht Adam nog uit, ‘ik ben van aarde’. “Dat klopt” antwoordde de Stem “hier in de licht-wereld kan je als mens niet komen”. Zó dichtbij het doel gekomen stortte de wereld van de rabbijn in: ‘Maar dan kan geen mens dichtbij U komen!’ riep hij wanhopig.

“Dat klopt” klonk de Stem van het Licht, en er klonk een traan in die stem.. “Precies daarom ben ik naar de aarde gekomen. Uit deze dimensie van het Licht probeer Ik mijn mensen in de dimensie van tijd en ruimte te raken, te winnen voor mijn gedachten, kracht te geven om die uit te voeren. Ik heb ze zo lief: Ik zaai mijn zaad in hen uit, Ik bevrucht hen door mijn Geest. Om hen mijn liefste Zelf te geven, in hen mijn zoon te wekken”.

Toen werd de rabbijn wakker van de opkomende zon.

Zo’n verhaal zou voor mij zo in de Bijbel mogen, achterin.

Aan alles voel ik dat het klopt, maar ik laat het ook zien aan de hand van het oude verhaal, opnieuw vol verrassingen.

Dat is mijn kerstboodschap. Nu laat ik nog zien hoe die mij is aangereikt vanuit het Kerstevangelie. Iets nieuws bracht me er toe, of natuurlijk iets ouds waarop nieuw licht valt.

Dat is dat pasgeboren kind een TEKEN is.

Ik wist wel van die doek en die kribbe als herkenningstekens maar nu denk ik: was dat nodig dan? Zouden er daar in de velden van Efratha die nacht een stuk of wat kinderen geboren zijn, zodat je die doek en kribbe nodig hebt om te weten welke het is? Nee toch?!

De zoektip is overbodig! Zo opgevat zet die je op het verkeerde been. Je hoort door die voorstelling niet goed wat er gezegd wordt.

Het pasgeboren kind IS het teken, dát zegt de engel.

WAARVAN dan?

Van iets dat veel groter is dan deze pasgeborene.

Dát zegt de engel er keurig Dat horen we elk jaar. Van goed nieuws voor het hele volk… WELK nieuws dan?

Ik voel uw en mijn ongeduld om direct in te vullen: ‘dat kind natuurlijk en we laten onze fantasie de vrije loop’. Maar geen woord is tevergeefs in het heilig verhaal. Je moet eerst even nadenken WAARVAN dit kind een teken is.

Dat is van ‘GOED NIEUWS voor het hele volk’, volgens de engel. Dat roept werelden op. Goed nieuws Daarbij denken de gelovigen van toen aan Jesaja. Aan die oproep, die we hoorden in de eerste lezing, om niet langer bedroefd te zijn.

‘Laat het licht over je schijnen, het licht van de Heer, Hij komt naar je toe’. (precies de droom van Adam-ben-Sjem).

Iedereen ziet het stralende licht. De hele wereld komt er op af. Laat je bestralen, laat je hart van vreugde bonzen”.

Het pasgeboren kind in doeken gewikkeld is een TEKEN.

Realisatie van de profetie, wáár worden van de droom. Bemoeienis van de Schepper met de schepping, bezwangering van de mensen door het goddelijk zaad.

Het is levensteken van de hemel op aarde. TEKEN van wat begint, van het Messiaanse Rijk, het vrederijk van God.

Zó is Gods vrede op aarde gekomen. Verwachting tegen alle ver wachting in, zagen we in de voorbije Adventsweken. Als

zaad, als een pas geborene, als nieuw leven in jong en oud.

De hemelvrede wordt op aarde geboren. Als kwetsbaar kind, afhankelijk van de hulp van alle mensen. Als verjaagde door wie hun eigen ‘ik’ op de troon hebben zitten. Als onbegrepene door wie hem willen grijpen, inpalmen.

De hemelvrede wordt niet begrepen, de kansen niet gegrepen. Toch zijn er handvatten te over. Het is één lichtzee in de nacht van Bethlehem, rond de herders, rond de gelovigen die het stralende licht durven toe te laten. De wereld zou de boeken niet kunnen bevatten als dat beschreven werd.

Het teken van Kerst is om ons heen, in mensen, in samenloop van omstandigheden, in toeval, in inspiratie, in onze ziel. In de momenten van verlichting, van opluchting, van bevrijding. Als de tijd tijdloos wordt en de ruimte het heelal omvat.

De hemelvrede wordt voortdurend geboren op aarde, is er volgens het principe van het kind. Onvoorstelbaar klein, maar het heelal is er in opgesloten. Alles is reeds aanwezig. Vrede op aarde komt niet ooit een keertje, maar IS. Het kind van Kerst is Gods vredeszaad gezaaid in onze aarde, in ons hart.

**Samenzang:**

***(****op aangeven van de voorganger:* ***staande****)*

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

**Dankgebed** en voorbeden,

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang:** Gezang 462

**(**op aangeven van de voorganger: **staande**)

**Vredegroet**

**Zending en zegen**

**Uitleidend orgelspel**