*Vooraf*

Hieronder vindt u suggesties voor een kerstviering, aansluitend bij het kerstnummer van oecumenisch maandblad Open Deur van 2015, ‘Kadootje!’. U vindt in deze suggesties dan ook citaten uit of verwijzingen naar verhalen, teksten of gedichten uit dit kerstnummer. Wij verwijzen dan naar het paginanummer.

Extra suggesties en toelichtingen staan tussen vierkante haken.

We wensen u veel inspiratie bij het componeren van uw eigen liturgie, passend bij de gewenste tijdsduur, en de aard en grootte van de groep.

**Kadootje!**

*Liturgie voor de kerstviering 2015*

**Openingslied: Nu zijt wellekome** *(Liedboek 476, couplet 1,3,4; Gezangen voor Liturgie 508)*

1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

Kyrieleis.

3 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.

Kyrieleis.

4 Wijzen uit het Oosten uit zo verren land

zij zochten onze Here met offerand.

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud

te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.

Kyrieleis.

**Inleidende tekst**

Cadeaus zeggen vaak meer over de gever dan over de ontvanger.

Ook het cadeau van Kerst zegt veel over de Gever.

Het cadeau dat de wereld ontvangt door Maria en Jozef, zegt iets over God.

Wie ooit dacht, dat God hoog en ver was, krijgt het met eigen ogen te zien:

Hij is nabij.

In Jezus leeft God niet hoog verheven op een troon,

maar onder de mensen zoals wij.

Hij zal tijdens zijn leven op aarde laten zien hoe wij mensen bedoeld zijn.

Om liefde te geven, recht te doen, te breken en te delen - ons brood en ons leven.

Dit cadeau gaat al tweeduizend jaar mee.

Het is een cadeau voor het leven.

*(Vrij naar Kees Posthumus, in Open Deur, pag. 2-3)*

**Welkom en aansteken van de Adventskaarsen of Kerstkaars**

Wij mogen ons welkom weten in het Licht.

Dit kaarslicht verwijst naar het Licht van Christus.

Licht in de nacht,

Licht ons gegeven,

Licht voor het leven,

Licht om door te geven.

**Gebed**

Lieve Heer,

wij ontvingen oren om elkaars stemmen te horen

en daarbij: uw stem.

Wij ontvingen ogen om elkaar te zien

en daarbij: uw aanwezigheid.

Wij ontvingen een hart om elkaar in te bergen

en daarbij: uw liefde.

Dat we in dit uur mogen horen en zien

en ons hart zullen openen

voor elkaar en voor U.

Amen.

**Lied: Licht in onze ogen *(****Liedboek 463, couplet 1 2,3,4,8)*

*[Alternatief: Scheur toch de wolken weg en kom (Gezangen voor Liturgie 633)]*

1 Licht in onze ogen,

redder uit de nacht,

geldt uw mededogen

nog wie U verwacht?

2 Als der mensen trooster

roepen wij U aan:

noem de namelozen

met een nieuwe naam!

3 Herder, wil behoeden,

wie in ’t duister valt.

Keer hun lot ten goede,

licht dat stralen zal!4 Bloesem in de winter,

roze dageraad,

wees ons teken dat de

zon verschijnen gaat!

8 Kyrie eleison,

wees genadig, Heer!

Breng ons naar de morgen

wacht niet langer meer!

**Tekst**

De engel Gabriël zei tot Maria:

‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.’ *(Lucas 1, 30-32)*

Of Maria nu zo blij was met het onverwachte cadeau dat de engel Gabriël kwam aankondigen?

Te vroeg, te vreemd, te plotseling. Als er een engel aan je verschijnt, staat je leven op zijn kop. En toch: zij hoort het nieuws dat ieder Joods meisje het liefste hoort. Zij zal degene zijn die de Messias, redder van de wereld, zal voortbrengen. Geen grotere eer dan de moeder te zijn van een kind dat de wereld recht en vrede zal brengen. En geen opdracht zo moeilijk. Ieder meisje wil Maria spelen in het jaarlijkse kerstspel. Niemand wil Maria op Goede Vrijdag zijn.

Deze onverwachte zwangerschap is een hachelijk cadeau. In die dagen zou een meisje in deze omstandigheden, ongehuwd en zwanger, gestenigd zijn. Zij zou de eerste en de laatste niet zijn geweest, ware het niet dat Jozef haar redt door met haar te trouwen. Ze heeft er geen recht op, het valt haar toe. En het zegt alles over Jozef, die hiermee de voortgang van Gods verhaal met mensen veilig stelt.

Eer aan Maria, die ja zegt. Eer aan Jozef, die haar redt. Laat het cadeau maar komen!

*(Kees Posthumus, uit Open Deur, pag. 3)*

**Lied: Er is een roos ontloken** *(Liedboek 473, Gezangen voor liturgie 440)*

1 Er is een roos ontloken

uit barre wintergrond,

zoals er was gesproken

door der profetenmond.

En Davids oud geslacht

is weer opnieuw gaan bloeien

in 't midden van de nacht.

2 Die roos van ons verlangen,

dat uitverkoren zaad,

is door een maagd ontvangen

uit Gods verborgen raad.

Maria was bereid,

toen Gabriël haar groette

in ’t midden van de tijd.

3 Die bloem van Gods behagen

heeft, naar Jesaja sprak,

de winterkou verdragen

als allerdorste tak.

O roos als bloed zo rood,

God komt zijn volk bezoeken

in ’t midden van de dood.

**Tekst**

Beste God,

Ieder jaar krijg ik, krijgt iedereen, van u een geschenk. Het kerstkind. Een ontroerend beeld: daar, in die voederbak, ligt een pasgeborene, gewikkeld in doeken.

Met enige schroom moet ik u bekennen dat het lang geduurd heeft voordat ik de waarde van uw cadeau zag. Uw geschenk aan mij, aan deze wereld, was te goed ingepakt. Het kerstkind was gewikkeld in doeken, vertelt het geboorteverhaal. Nou, Jezus was voor mij jarenlang verpakt in veel te theoretische en dogmatische zinnen.

Het heeft me jaren gekost, God. Jaren waarin ik boos was, onverschillig deed, maar ook bleef zoeken naar wie Jezus voor mij is. Leuk was het niet en ik heb me in mijn zoektocht meer dan eens gestoten. Maar als ik achterom kijk dan zie ik heel helder, God, dat ik bezig was om uw cadeau uit te pakken. Om Jezus laag voor laag te ontdoen van wat anderen over hem zeiden en dachten. Hem vrij te maken van al die theorieën over hem en te kijken wat er over zou blijven.

En het grappige is, God, ik ben weer teruggekomen daar in die stal. Want dat prille, kwetsbare begin, daar is al zichtbaar wat Jezus voor mij betekent. In die pasgeborene is het zuivere, heldere leven voelbaar voor degenen die het kind bewonderen. In die pasgeborene bent ú voelbaar.

Dank u wel, dus, voor uw kerstcadeau!

*(Vrij naar Marga Haas, in Open Deur, pag. 4)*

**Lied: Wij trekken in een lange stoet** *(Liedboek 506, couplet 1)*

*[Alternatief: laat tussen de teksten door muziek klinken]*

Wij trekken in een lange stoet

op weg naar Betlehem,

wij gaan uw koning tegemoet,

o stad Jeruzalem!

Gezegend die zijn komst begroet

en knielen wil voor Hem!

*refrein:* Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,

Wij loven U, koning en Heer!

**Tekst**

Nee, het was niet met lege handen

dat de wijzen uit het Oosten in Bethlehem kwamen.

Koninklijk geschenken hadden zij meegenomen,

voor de nieuwe koning.

Goud natuurlijk,

geliefd in alle tijden en landen.

Glanzend metaal,

waarin de zon lijkt te schijnen.

Goud dat nooit roest

en daarom onvergankelijkheid verbeeldt.

Een stad met gouden straten,

zo ziet Johannes het nieuwe Jeruzalem in zijn toekomstvisioen.

De glans van het onvergankelijke goud verbergt het geheim van Pasen,

de opstanding van Christus.

In het goud voor het kind van Kerst

weerspiegelt zich de onvernietigbare band van God met ons.

**Lied: Al zijt Gij nu nog maar een kind** *(Liedboek 506, couplet 2)*

Al zijt Gij nu nog maar een kind

zo kwetsbaar, teer en klein,

wij weten dat het rijk begint

waarvan Gij Heer zult zijn,

een rijk waarin de vrede wint

van oorlog en van pijn.

*refrein:* Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,

Wij loven U, koning en Heer!

**Tekst**

Niet alleen met koninklijk goud

kwamen de wijzen uit het Oosten.

Ook wierook gaven zij ten geschenke aan het koningskind.

Geurig, kruidig, zoet;

een aangename geur om je mee te omgeven.

Maar wierook was meer,

het wilde meer zeggen.

Zoals de goede geur van wierook ons omgeeft,

omgeeft God ons met zijn goede nabijheid.

Wierook: de geur van de Heilige Geest,

de geur van Gods goedheid,

voelbaar in de warmte van de zon,

tastbaar in de hand op mijn schouder,

en soms te ruiken in de wolken van wierook

waarmee je in kerken wordt omgeven.

**Lied: Al gaat de vijand in het rond** *(Liedboek 506, couplet 3)*

Al gaat de vijand in het rond,

de koning van het kwaad,

al dreigt hij met zijn grote mond

dat hij U eens verslaat,

straks ligt hij dodelijk gewond

wanneer zijn rijk vergaat!

*refrein:* Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,

Wij loven U, koning en Heer!

**Tekst**

De wijzen uit het Oosten namen nog een geschenk mee.

Naast goud en wierook was er ook de mirre.

Mirre, die kostbare hars van de mirreboom.

Vol van heerlijke geurstoffen.

Hiermee zalfden zich de feestgangers op het feest,

werd de bruid gezalfd op haar trouwdag,

werd een prins tot koning gezalfd,

werden - als liefdebetoon - de doden gezalfd.

Het kind van Kerst werd wel genoemd:

de Messias, de Christus, de Gezalfde.

Gezalfd tot de nieuwe koning van Gods toekomst.

Gezalfd als de dode, die de mensen liefhad tot in de dood.

Mirre: de geur van een kostbaar geschenk,

van Gods liefde .

‘Al zoudt ge de hele bijbel van buiten kennen

en de uitspraken van alle filosofen,

wat zou u dat alles baten

zonder de liefde Gods en zijn genade?’ (Thomas a Kempis)

**Lied: Wij gaan op weg naar Betlehem** *(Liedboek 506, couplet 4)*

Wij gaan op weg naar Betlehem,

daar ligt Hij in een stal

die koning in Jeruzalem

voor eeuwig wezen zal!

Laat klinken dan met luider stem

en blij bazuingeschal:

*refrein:* Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,

Wij loven U, koning en Heer!

**Schriftlezing**

Matteüs 1, 18 - 2,12

**Lied: Komt ons in diepe nacht ter ore** *(Liedboek 489, couplet 1,2,3; Gezangen voor liturgie 236)*

1 Komt ons in diepe nacht ter ore:

de morgenster is opgegaan,

een mensenkind voor ons geboren,

‘God zal ons redden’ is zijn naam.

Opent uw hart, gelooft uw ogen,

vertrouwt u toe aan wat gij ziet:

hoe ’t woord van God van alzo hoge

hier menselijk aan ons geschiedt.

2 Geen ander teken ons gegeven

geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven

een God die onze broeder is.

Zingt voor uw God, Hij openbaarde

in Jezus zijn menslievendheid.

Zo wordt de wereld nieuwe aarde

en alle vlees aanschouwt het heil.

3 Zoals de zon komt met zijn zegen

een bruidegom van licht en vuur,

zo komt de koning van de vrede –

voorgoed gekomen is zijn uur.

Hij huwt de mensen aan elkander

zijn liefde gaat van mond tot mond.

Hij geeft zijn lichaam ons in handen.

Zo leven wij zijn nieuw verbond.

**Gedicht**

Ik hoop op jou

geliefde mens

al is het wellicht

hopen tegen beter

weten in

omdat je van me

wegvlucht of

me wegduwt

of jezelf verbergt

waarom ben je zo

bang om te worden

wie je kunt zijn

om te tonen

wat je voelt?

Ik hoop op jou

liefdevolle mens

Ik laat je nooit meer los.

(*Esther Disveld, uit:* De kracht van kwetsbaarheid, *Tandem Felix, Nijmegen, 2010; Open Deur, pag. 19)*

**Lied: Ik mag hier aan uw kribbe staan** (*Liedboek 475)*

1 Ik mag hier aan uw kribbe staan,

Heer Jezus, licht en leven.

Ik draag U als geschenken aan

wat Gij mij hebt gegeven.

U zij mijn hart en ziel gewijd,

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.

O neem ze aan als gaven.

2 voor ik als kind ter wereld kwam,

zijt Gij voor mij geboren.

Eer ik een woord van U vernam,

hebt gij mij uitverkoren.

Voordat uw hand mij heeft gemaakt,

werd gij een kindje, arm en naakt,

hebt Gij U mij gegeven.

3 Temidden van de nacht des doods

zijt Gij, mijn zon, verrezen.

O zonlicht, mild en mateloos,

uw gloed heeft mij genezen.

O zon die door het donker breekt

en ’t ware licht in mij ontsteekt,

hoe heerlijk zijn uw stralen.

**Verhaal: Waar bleef de ster?**

De ster had de wijzen uit het Oosten de weg gewezen. Hij had hen naar het Kerstkind gebracht. Maar daarna was de ster verdwenen. Velen hebben hem gezocht maar nooit meer gevonden. Waar is die ster gebleven?

Toen de wijzen hun geschenken aan het kind hadden gegeven en nog even met Jozef en Maria hadden gepraat, verlieten zij het huis. Daar stonden zij. Ze wisten eigenlijk niet goed wat ze nu moesten doen. Zij gingen maar eens zitten op een muurtje verderop in de straat om na te denken. Toen zij daar zo zaten, daalde de ster die zij gevolgd hadden af van de hemel en ging bij hen zitten. De ster bleek te kunnen spreken: 'Jullie hebben mij gevolgd en jullie hebben het Kind eer bewezen. Dat was heel goed, het beste zelfs dat jullie konden doen. Jullie mogen daarom een wens doen.'

Eén van de wijzen dacht nog geen seconde na en flapte er uit: 'Maak ons maar rijk, schatrijk graag.' Maar de andere wijzen waren wijzer. Zij schudden het hoofd. Nee, dat leek hun geen goede keus. Zij waren toch niet wijs geworden om rijk te worden?

'Misschien dat we een lang leven mogen hebben ...?' opperde de tweede wijze voorzichtig. Dat leek een beter antwoord. Maar zij bedachten ook dat dit alleen maar aan hen drieën voordeel zou brengen. Misschien was er iets beters te bedenken dat ook voordeel zou brengen aan andere mensen.

Na enig nadenken nam de jongste wijze het woord: 'Dat licht van u, dat zou ik wel willen hebben.' Op het moment dat hij dit wenste, legde de ster zijn licht af en het veranderde in drie zakken vol zaad. Het was bijzonder zaad: als goudkorreltjes maar zonder gewicht en stralender.

De drie wijzen namen ieder een zak, bestegen hun kamelen en gingen de wijde wereld in. Overal waar ze kwamen zaaiden ze iets van het zaad. Over rivieren trokken zij, over bergen, langs bossen en meren. Elk land deden zij aan. Overal lieten zij wat van het lichtzaad vallen.

Nu wordt er beweerd dat vanaf die dag telkens iets van dat zaad ergens opkomt. Niet dat er een plantje uit groeit. Als het opkomt dan gebeuren er andere dingen. Dan is er bijvoorbeeld iemand die een ander zomaar toelacht. Of iemand komt op voor een mishandeld dier. Of er is iemand die besluit niet meer voor de leugen maar voor de waarheid te kiezen. Zulke dingen gebeuren er als iets van dat lichtzaad opkomt.

Het schijnt dat iedere dag wel ergens een zaadje opkomt.

*(Stephan de Jong, uit:* De droom van de generaal en andere verhalen bij thema’s uit de Bijbel*, Kok, Kampen, 2002)*

**Lied: Eten genoeg, brood om te delen**

*(tekst Jan van Opbergen, uit* Zingenderwijs, Nieuwe teksten op bekende melodieën*, Kok, Kampen, 2005;*

*melodie: ‘Com nu met sangh’/‘Zomaar een dak boven wat hoofden’. Open Deur, pag. 17)*

1 Eten genoeg, brood om te delen

nergens een mens die honger lijdt.

Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,

tijd voor elkaar, een zee van tijd.

Kijk om je heen en geef wat je hebt,

dan komt geen mens tekort.

Een droom die waarheid wordt.

2 Kracht en geduld, hoop en vertrouwen

in wat er te gebeuren staat.

Mensen waarop God durft te bouwen

aan het geluk dat komen gaat.

Kijk om je heen en geef wat je hebt,

dan komt geen mens tekort.

Een droom die waarheid wordt.

3 Droom van de hoop, droom van de vrede,

vrede op aarde, nieuw begin.

Muren geslecht, strijden gestreden,

droom tegen beter weten in.

Kijk om je heen en geef wat je hebt,

dan komt geen mens te kort.

Een droom die waarheid wordt.

Kind van mijn hart, kind van mijn dromen,

kind van verlangen, kind van kracht.

Diep in de nacht ben je gekomen,

teken van leven in de nacht.

Kijk om je heen en geef wat je hebt,

dan komt geen mens tekort.

Een droom die waarheid wordt.

**Gebed**

Lieve Heer,

De vreugde dat ik kan ademen,

dat ik leef, dat ik hier ben...

Wie kan ik daarvoor mijn dank geven?

U zit niet te wachten op schouderklopjes

U zit niet verlegen om applaus

U verlangt geen lofprijzingen

en andere uitingen van dank

of het moet de dank zijn

die uit niets ander bestaat

dan recht te doen,

mensen trouw te zijn

en eenvoudig de weg met U te gaan.

Laat mij beseffen dat als ik U iets wil schenken,

dat ik dan het goede aan anderen schenk,

dat als ik dichter bij U wil komen,

dat ik dan tot mijn medemens ga.

Was dat het niet

waartoe het kind van Kerst ons geschonken werd?

Amen.

**Lied**: **Een trektocht door de tijd** *(melodie: ‘Alles wat over ons geschreven is’, Liedboek 536)*

1 Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is.

En onze ogen speuren in het duister

naar vonken van uw glans en van uw luister,

een ster, een vuurvlam in de wildernis.

2 Wij tellen dagen naar wat komen gaat.

En onze harten vullen zich met leven,

met de beloften ooit de mens gegeven,

dat U het bent, die in ons midden staat.

3 Wij leven tastend op uw toekomst aan.

En onze monden spreken van de dromen,

van visioenen, werelden die komen.

Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.

**Afsluiting**

Alleen het geloof kan zien wat God ons schenkt.

Mogen wij daarom het geloof met ons meedragen

om te zien wat ons geschonken wordt.

Deze liturgiesuggesties zijn samengesteld door Stephan de Jong, predikant van de Protestantse Gemeente Bussum en redactielid van *Open Deur*. Tenzij anders vermeld zijn ook alle teksten van zijn hand.

De liturgie hoort bij het kerstnummer van oecumenisch maandblad *Open Deur*, december 2015.

Losse nummers zijn te bestellen bij Boekencentrum Uitgevers,

e-mail: abonnementen@boekencentrum.nl, tel. 079-3628628.