**Kerstmis 2018 | Open Deur | Liturgiesuggesties**

*De teksten van onderstaande viering zijn zo geschreven dat ze gebruikt kunnen worden als bouwstenen voor een viering op Kerstavond of op de dag van Kerstmis, of als viering in bijvoorbeeld een verzorgingshuis of bij een vereniging in de dagen voorafgaand aan Kerstmis.*

*Deze liturgie hoort bij het kerstnummer van Open Deur van 2018. 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.*

*Tip voor meer informatie over de liederen (ook: in welke bundels zijn ze te vinden): zoek op kerkliedwiki.nl op de eerste regel van het lied.*

*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.*



Thema: Wees niet bang

*[Bij aanvang van de viering branden de vier kaarsen van de adventskrans. Er staat een vijfde kaars bij, die nog niet brandt. Deze vijfde kaars mag een gekleurde kaars zijn, feestelijk, want deze kaars symboliseert de geboorte van het ‘kind van het licht’.]*

**Begroeting**

Soms moet iemand het gewoon even tegen je zeggen:

“Wees niet bang”.

Want bang zijn we, soms…

Bang om onze baan te verliezen,

bang voor de toekomst,

bang om voor een groep mensen te gaan staan,

bang om oud te worden,

bang om dood te gaan,

bang voor de spoken in ons hoofd.

Ook het kerstverhaal is een verhaal vol angst:

angst voor een engel die je toespreekt,

angst voor een kind ‘van hogerhand’,

angst omdat je nergens welkom bent.

Maar al die angst verdwijnt, als sneeuw voor de zon,

als een kind geboren wordt.

Niet zomaar een kind, maar een kind vol beloften,

een kind van vrede, een toekomstmens.

“Wees niet bang”, zegt dit kind tegen ons.

In wie hij is, belichaamt hij de boodschap van de Schrift:

365 keer, voor elke dag van het jaar, wordt gezegd:

“Wees niet bang” – zoals in het boek Daniël:

“Wees niet bang. God houdt van je.

Het zal goed met je gaan.” (Daniel 10:19 - *Bijbel in gewone taal*)

Die krachtige boodschap vieren wij, hier en nu.

Welkom, mensen van goede wil,

welkom, toekomstmensen!

Welkom, hier, in het licht,

dat ons warmt en vertrouwen geeft.

*[De vijfde kaars wordt aangestoken. Ondertussen zingen allen:]*

**Lied: Zuivere vlam**

*Tekst: John Bell en Graham Maule (Iona), vertaling: Joke Ribbers; muziek: John Bell*

*Zie Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013), lied 458.*

**Gebed**

*[te combineren met drie coupletten uit het lied* Licht in onze ogen (*Liedboek 2013, lied 463)]*

*Tekst: Sytze de Vries; muziek: Kenneth George Finlay*

Wij bidden om Gods aanwezigheid,

om zijn liefdevolle ontferming…

Erbarm U als wij ons laten leiden door angst,

als wij eigenbelang voorop stellen,

als wij onze harten afsluiten voor de ander…

*allen zingen* Kyrie eleison

 dat Gij U erbarmt,

 onze kille koude

 met uw licht verwarmt!

Kom ons tegemoet in ons zoeken naar vrede,

in onze pogingen het geweld te keren,

in de kleine stappen die wij zetten naar geluk voor alles en allen…

*allen zingen* Christe eleison

 nog is niet verstomd

 ons verlangend roepen

 dat Gij spoedig komt!

Wees genadig voor al uw mensen,

zie onze goede wil, maar ook de wanhoop en het verdriet,

zie ons verlangen naar uw komst in ons midden…

*allen zingen* Kyrie eleison,

 wees genadig, Heer!

 Breng ons naar de morgen,

 wacht niet langer meer!

**Lezing: Aankondiging van de geboorte van Jezus**

Lucas 1:26-33

[of het verhaal ‘Maria is bang’ in *Open Deur*, december 2018, blz. 12]

**Lied: Nu zijt wellekome**

*Het eerste couplet is de traditionele tekst (zie Liedboek 2013, lied 476; Gezangen voor Liturgie, lied 508). Het tweede en derde couplet zijn van de hand van Jan van Opbergen.*

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,

Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

Kyrieleis.

Nu zijt wellekome verre, vreemde mens

Dat wij aan angst ontkomen verstaan jouw wens:

ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd,

waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd.

Kyrieleis.

Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij,

die als een kind wil wonen herboren, vrij

in het land van morgen dat de lieve vrede kent,

waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend.

Kyrieleis.

**Lezing: De geboorte van Jezus**

Lucas 2:1-7

[of het verhaal ‘Niemand is meer bang’ in *Open Deur*, december 2018, blz. 15]

**Meditatie**

*[Als basis voor een meditatie kan de tekst op blz. 9 van* Open Deur, *december 2018, gebruikt worden. Met enkele kleine aanpassingen is deze tekst geschikt als overweging.]*

of

**Ritueel**

*Met een niet al te grote groep kan de thematiek van deze viering bekrachtigd worden door een ritueel (in plaats van een overweging of meditatie). Dit vraagt wel enige voorbereiding:*

* *Nodig: bakstenen, krijt, grote/dikke kaars, waxinelichtjes*
* *Verzamel bakstenen, genoeg (en liever iets meer) voor alle aanwezigen.*
* *Schrijf met krijt op een deel van deze bakstenen een ‘angstwoord’, dat wil zeggen: woorden die een mogelijk antwoord zijn op de vraag: wat maakt voor jou het leven zwaar, moeilijk of angstig? Zoek naar korte, krachtige woorden die een verhaal of ervaring oproepen. Bijvoorbeeld: eenzaam, boos, geweld, kou, schaamte, oorlog, ziekte enzovoort.*
* *Een deel van de stenen blijft leeg, zonder woorden.*
* *De stenen worden voorafgaand aan de viering neergelegd op een goed zichtbare plaats, de woorden zijn goed leesbaar.*
* *De mensen worden uitgenodigd een steen te pakken, te voelen hoe zwaar die is en er vervolgens gezamenlijk een bouwwerk van te maken (zie de tekst hieronder) rondom een kaars (bij voorkeur de vijfde kaars die aan het begin van de viering is aangestoken). Mensen kunnen kiezen voor een steen met een woord, of een steen zonder woord waar ze eventueel zelf iets op schrijven.*
* *Als van de stenen een nieuw bouwwerk is gemaakt, zet de voorganger (eventueel met wat hulp) er waxinelichtjes tussen. Niet dat daarmee de angsten verdwenen zijn, maar we maken ze hanteerbaar,* *denkend aan de zin van Leonard Cohen: “There is a crack in everything, that’s how the light gets in.”*

*De voorganger kan het ritueel als volgt inleiden*

“Wees niet bang”, zegt de engel tegen Maria.

Ondanks angst, schaamte en afwijzing

wordt een kind geboren, een kind dat de wereld zal veranderen.

Waar zijn wij bang voor?

Wat draag jij met je mee, wat bezwaart jou?

Ik nodig je uit naar voren te komen en hier een steen te pakken.

Zoek een steen met een woord dat jij herkent, een angstwoord in jouw leven,

of neem een lege steen en vul ‘m in gedachte in of schrijf er zelf een woord op.

Houd de steen eens vast, voel hoe zwaar de steen is.

Leg de steen bij de kaars en maak gezamenlijk een bouwwerk van de stenen.

*De voorganger neemt nu zelf een steen en laat zien wat er moet gebeuren*

*Als iedereen een steen heeft neergelegd en de waxinelichtjes ertussen zijn geplaatst,*

*zegt hij/zij:*

Van alles wat ons bezwaart, bouwen wij iets nieuws

en we zien het licht dat er tussendoor schijnt.

Daarmee zijn onze angsten niet weg,

maar we maken ze hanteerbaar,

denkend aan de zin van Leonard Cohen:

“There is a crack in everything, that’s how the light gets in.”

**Lied: Er is uit ’s werelds duistere wolken**

*Zie Liedboek 2013, lied 482*

*ofwel: Ik mag hier aan uw kribbe staan, Liedboek 2013, lied 475*

*ofwel een ander (geliefd) kerstlied.*

**Voorbede**

Bidden wij tot God, die onder ons wil wonen…

voor mensen, waar ook ter wereld,

die in angst leven vanwege oorlog en geweld,

die hun leven niet zeker zijn;

voor … *(noem hier enkele actuele brandhaarden)*:

wees licht en leven in onze wereld

en bemoedig al uw mensen,

zo bidden wij…

voor kinderen, waar ook ter wereld,

die niet welkom zijn, die genegeerd worden,

die opgroeien in een omgeving zonder liefde:

wees licht en liefde in onze wereld

en bemoedig al uw mensenkinderen,

zo bidden wij…

voor mensen die gebukt gaan onder schaamte en angst,

die ernstig met zichzelf in de knoop zitten,

die geen toekomst zien;

wees licht en leven in onze wereld

en bemoedig al uw mensen,

zo bidden wij…

Bidden wij samen met woorden ons gegeven…

*Allen bidden het Onze Vader.*

**Lied: Nu gaat de hemel open**

*Zie Liedboek 2013, lied 499,*

*ofwel: Uit uw verborgenheid, Liedboek 2013, lied 500,*

*ofwel een ander (geliefd) kerstlied.*

**Zegenwens**

*Overgenomen uit* Open Deur*, december 2018, blz. 10*

Moge de weg je zeggen: volg me maar.

Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij.

Moge de grond je zeggen: bezaai me.

Moge het water je zeggen: drink me.

Moge het vuur je zeggen: warm je.

Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw.

Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt,

geen vaste grond meer vindt,

en als je dreigt te verdrinken,

als het vuur gedoofd is

en je kou lijdt in een nacht zonder sterren,

als de bomen kaal zijn

en je honger en dorst hebt,

dan moge de Stem je zeggen:

“Wees niet bang. Ik zal er zijn.”

Dat is zegen!

Zalig Kerstmis!

Deze liturgie is samengesteld door Cynthia Lieshout, docent Levensbeschouwing, Filosofie en Ethiek aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg en redactielid van *Open Deur*. De liturgie hoort bij het kerstnummer van oecumenisch maandblad *Open Deur*, december 2018.