**Ochtendgebed op nieuwjaarsmorgen 2017**

in de Hooglandse Kerk te Leiden

**Ontmoeting** vooraf

**VOORBEREIDING**

**Samenzang:** Gezang 496: 1+3

**Woord ter voorbereiding**

We luiden een nieuw jaar in, we zingen en bidden 2017 in.

We geven tijd een naam: Anno Domini, jaar van de Heer.

We zien het gezicht van de hemel op aarde, in zijn Jezus.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, Bron van leven, die de wereld trouw is en ons mensen nooit laat vallen.

Ontvang genade, vrede en barmhartigheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

**VEROOTMOEDIGING - TOEWIJDING**

**Psalmengebed**

**Lezen:** Psalm 84: 1-3

**Samenzang:** Psalm 84: 2

**Lezen**: Psalm 84: 6.8.10

Vs 10: Vestig uw ogen God op uw gezalfde, onze redder.

**Samenzang:** Psalm 84: 4

**DIENST van het WOORD**

**Gebed:** ‘Voor onderweg’ – Nico Vlaming (bij Gezang 814)

**Schriftlezing:** Exodus 33: 7-11

**Samenzang:** Gezang 405

**Schriftlezing:** Lucas 2: 21+25-32

**Kerntekst:** ‘Nu heb ik zelf de redder gezien’

**Samenzang**: Gezang 503:1+2

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

*NB: de voorbereide tekst vind u hier onder, de gesproken tekst volgt deze in grote lijnen, maar wijkt er ook van af.*

*De gesproken versie kunt u via Kerkomroep terug horen.*

Kranten somberden over 2016 als een rampjaar, maar voegen er aan toe dat de vooruitzichten voor 2017 niet beter zijn.

Als gaat het financieel-economisch beter met ons land, dat wil niet zeggen dat iedereen daar profijt van heeft; ook bij ons wordt de tweedeling groter. De vreugde wordt nog meer getemperd als je bedenkt voor hoe weinig landen dit geldt.

In onze woonwijk was er vannacht opmerkelijk weinig vuurwerk. Des te meer vuurwerk was er in de aanloop van dit nieuwe jaar. Het machtigste land ter wereld is de regie in eigen land kwijt. Scherpe tegenstellingen ziet de hele wereld tussen de vertrekkende president en de komende. De internationale verhoudingen baren wel, maar dan vooral: zorgen. De tegenstellingen in Europa liegen er niet om en ons land blijft daarin niet ach-ter. In de laatste krant van 2016 meldt dagblad TROUW op de voorpagina grote tegenstellingen binnen de PKN over vluchtelingen, islam, Europa. Ik ga daar nu bewust niet concreter op in, want dan ga ik mee: voor je het weet doe mee aan een escalatie met hete hoofden en koude harten. Wat dan wél te doen op deze nieuwjaarsmorgen?

De kerk biedt iets moois. Deze plek maar vooral de mensen die de geest ervan ademen. Dit is een huis van God: het al-taar staat er niet meer, maar wel de troon, voor het Woord. Hier luisteren we voordat we gaan spreken. We komen hier bewust ‘voor Gods aangezicht’.

Bij dit symbolische altaar is plaats voor ‘de mus, de zwaluw’, voor vogels van diverse pluimage dus. Hier gaat heil vanuit, dat ‘beschermt, dat koestert’, volgens Psalm 84.

Laten we principieel bij dit punt starten. Dus NIET bij meningen, voor of tegen, niet bij oordelen. WEL bij het ‘brandend verlangen’ om God te ontmoeten, verlangen naar ‘heil en zegen’, naar ‘Vrede op aarde’. Om deze basistoon vond ik in Psalm 84, daarom die als psalmengebed, om af te stemmen. Dan kan je geloof gaan zingen…

Dan, nog binnen de ‘tent van samenkomst’ zoals bij Mozes,

voor ons: in de setting van de liturgie, van het ‘voor Gods aangezicht zijn’ vragen we om raad. Voor de wereldvragen, voor onze eigen vragen, keuzes, prioriteiten, denkrichting.

Moeten we nu zus of zo denken, dit of dat doen?

Zo concreet gaat het er aan toe in die ‘tent van samenkomst’, in de kerk, binnen de veilige wanden van de liturgie met heilige liederen, gebaren en heilzame verhalen.

Maar vóór je de weg naar buiten gaat lokt ‘Mozes’, een voorganger, of een ‘wolk’, iets vaags maar vooral spannends, je naar die plek van Ontmoeting. Dáár begint het. Het nieuwe jaar, de nieuwe dag, elke nieuwe afweging van belang. “De weg naar buiten loopt via de weg naar binnen”.

Daar is de wolk die present stelt en verhult tegelijk. God zien kan je niet, alleen ‘in nevelen gehuld’, in het donker van de contouren, niet ‘en detail’. Wie die tent in durft te gaan, ontmoet God, ‘van aangezicht tot aangezicht’, ‘onder vier ogen’, spreekt ‘van hart tot hart’. Hóe dan ook. Dat kan op vele manieren, in de kerk, in liturgie en gebeden, bij een preek, in de stilte, ook buiten de kerk, gewoon thuis, of buiten. De weg naar binnen is persoonlijk. Ieder op zijne wijs. De mensen gaan niet mee die tent in, omdat die voor iedereen weer anders is. Vóór hun eigen tent ervaren zijn in aanbidding de verlangde nabijheid.

Zó’n tent-ervaring heb je nodig om het nieuwe jaar goed in te gaan. Om je levensroeping vorm te geven, om ‘het aangezicht van de aarde te vernieuwen’, om de hemel gezicht op aarde te geven, maar zover zijn we nog niet.

Eerst moeten het gezicht van de hemel op aarde zien te herkennen. Vóór je het in de gaten hebt, ga je er aan voorbij, ook als je op zoek gaat. Je ziet het wel maar merkt het niet op. Door je vooroordeel: ‘dat kan het niet zijn’ of ‘die en die lijkt er helemaal niet op’.

Hoe we dat kunnen herkennen vragen we Simeon in de tempel. ‘Met eigen ogen ‘de redder’ gezien…. Wat ziet hij dan? Niets. Niets bijzonders. Een kindje dat ‘getoond’ wordt aan God.

Alsof de Allerhoogste het niet al lang al had gezien. Nee,

zo werkt het niet! God heeft het niet nodig, maar jij, de ouders: dat besef verdiepen dat God je ziet. Dat symbolisch uitdrukken, zelfs vóór het kindje het zelf beseft.

Voor het ‘aangezicht van God’ brengen is een levenshouding. Door dat te doen, gewoon een rite, geef je de hemel een plelk, een gezicht, leer je God dichterbij te ervaren.

Het is bij dit ritueel dat Simeons ogen open gingen. Nee, dat de Geest zijn ogen opende. Dat moet je er wel bij horen. Het is niet ‘uiterlijke sier’ of ‘bijzonder kernmerk’, het is de manier waarop je kijkt, je open stelt, het binnen laat komen.

Het is het geheim, dat nog onthuld moet worden, dat je ziet, als de Geest je ogen ervoor opent.

‘Mijn eigen ogen hebben gezien’ wil niet zeggen, dat hij het AAN het kind zag, maar IN het kind! In het kind zag hij ‘het beeld van God’. In die bewustwording krijgt de hemel een gezicht, zie je de weerglans van de liefdevol oplichtende ogen van Godzelf. Dat kan je meemaken, toevallig ook weer ‘in de tempel’, of waar dan ook: ‘voor Gods aangezicht’.

Dat is de innerlijke ervaring waarmee je naar buiten kunt

gaan. In vrede heengaan, niet specifiek ‘door ouderdom naar de hemel’, veel meer ‘in volle kracht in het leven van alle dag’.

De oude zin bij de zegen luidt: ‘gaat heen in vrede, en ont-vang de zegen des Heren’. Zó!

Dan kijk je anders. Dan denk je anders.

Dan ben je gevoelig voor het gezicht van de hemel op aarde. In een kind, in een vluchteling, in een arme, in een oude, in een vreemde, in een geliefde, en op een goed moment ook in de angst- en haatogen van wie je het leven zuur maken; zelfs een moordenaar is met de redder in het paradijs.

Dan praat je anders over ‘de’ islam. Dan bedenk je voor je de verknoping van die godsdienstige stroming aan de kaak stelt, hoeveel geweld en oorlog je eigen ‘geloof’ heeft teweeg ge-bracht, om maar iets concreets te noemen. In de lijn van Jezus verzet je je dan niet tegen humanitaire hulp aan vluchtelingen, zoals we pas hoorden dat zij een koelkast hadden gekregen, maar dan geef je je eigen koelkast, met inhoud, of je koopt er één voor wie niet heeft.

Dat komt niet altijd vanzelf in mensen op. Dat kun je bevorderen door de ander, in de pijn, nood, haat, angst, macht- en geweldzucht, te bezien vanuit de ogen van God. Als je zelf zó ‘van aangezicht tot aangezicht’ bent geraakt, dat je weet dat de liefde altijd overwint, dat jij niet beter bent dan die ander die je afschrijft, en dat jij de heilige levenstaak hebt ontvangen om de hemel gezicht te geven in de mensen die op je weg komen. Dat op te delven uit de scherven, dat als een pasgeborene goed te verzorgen, om te redden wat er te redden valt. Noem dit niet ‘naïef, daarmee zet je jezelf buiten spel. Die is nu precies wat KIND ons leert. Het gezicht van de hemel op aarde leert ons om op aarde het gezicht van de hemel te herkennen en te geven.

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebeden**

**Samenzang (staande):** Gezang 415: 1+2

**Zegen** (staande)

**Samenzang** (staande): Gezang 415:3