**Viering Driekoningen**

**5 januari 2014**

**Een ster wijst de weg**

**Welkom en inleiding**

Goede morgen en welkom in deze viering van Driekoningen. We willen ook vandaag beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

We laten ons vandaag leiden door de ster van de Driekoningen… Een ster die de weg wijst, die aangeeft wat er op dit moment belangrijk is om naar uit te kijken…

We gaan op weg met 7 verhalen, 7 sterren, 7 boodschappen, 7 teksten, die voor elk van ons een wegwijzer kunnen zijn… Laat ze over je heen komen en hier en daar zal wel een zinnetje zijn dat wat dieper doordringt… We beginnen alvast met een verhaal over 7 sterren:

**Verhaal: Er waren eens zeven sterren…**

Zeven sterren, hoog aan de hemel in een donkere nacht.
Ze hingen naast elkaar. Zeven sterren op een rij. Ze keken naar beneden.
“Wat is het toch donker,“ zuchtte de eerste ster.
“Zouden de mensen ons wel zien, daar beneden? Ik zie ze niet zo vaak naar omhoog kijken . Zoveel zorgen aan hun hoofd ...”
“ En ik,” zei de tweede ster, “ik, ik zou graag heel veel groter zijn. Zo groot, dat de kinderen op de aarde me altijd kunnen zien. En dan hoeven ze ‘s nachts niet meer bang te zijn in het donker.”
“Hm, “mompelde de derde ster. “Ik zeg het niet graag, maar ik vind het heel erg dat we zover van de aarde zijn. En dan vergat ik nog te zeggen dat we ook geen warmte kunnen geven en dat we echt niet veel licht uitstralen ...”
“ Juist,” knikte de vierde ster. “Heel juist. Zo zien de mensen niet, dat het licht altijd sterker is dan het donker. We zouden ze moeten vertellen dat de nacht niet altijd duurt.”
“ En, “zei de vijfde ster, “we zouden ze over nog iets moeten vertellen. Over dat kindje dat geboren is. Nu is hij nog klein, maar wat zal er veel veranderen als hij groter wordt !
Hij weet wat vrede is en wat het goede is. Hij weet wat hoop en vertrouwen is. Want hij, hij komt uit het hart van God.”
“ Misschien,“ zei de zesde ster nadenkend, “misschien moeten we de mensen helpen om hem te vinden. Niemand kent dat kleine dorp Bethlehem.”
“ Ik heb een idee, “riep de zevende ster vrolijk. “Laten we ons licht bundelen. Samen geven we licht voor zeven. Zo vallen we zeker op tussen de andere sterren en laten we het licht meteen de goede kant op schijnen.”
“ Doen we, “ schitterde de eerste ster. “We reizen van hieruit naar Bethlehem en gaan samen stralen boven de stal waar Jezus geboren werd. Misschien kunnen we zo ook wat dichter bij de aarde komen.”
“ Maar dan moeten de belangrijkste sterren wel op hun plaats blijven,“ zei de tweede ster.
“Stel je voor dat de karavanen in de woestijn en de schepen op zee anders de weg kwijt raken. En als we de mensen op aarde de weg hebben gewezen, gaan we allemaal terug. Terug naar ons eigen plekje.”
“ Goed idee,“ knikte de derde ster. “Verder zal Jezus hen wel de weg wijzen naar een wereld die beter wordt. Jezus zal de mensen voordoen hoe ze op een goede manier kunnen samenleven.”
“Klaar om te vertrekken? “vroeg de vierde ster. “Laat ons maar eerst eens zien aan de mensen, dan komt de rest vanzelf. Klaar? Hou jullie allemaal maar stevig vast aan mij.
Lieve mensen, daar komen we ! “

**Bezinningstekst Mandela bij opdracht ster**

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we een onmetelijke kracht bezitten.
Het is ons licht,
niet onze duisternis, dat ons angst aanjaagt.
We vragen ons af:
wie ben ik om briljant, fantastisch, talentvol geweldig te zijn?
Je bent een kind van God.
Door je kleiner voor te doen dan je in werkelijkheid bent,
bewijs je de wereld geen dienst.
We zijn geboren om de glorie van God in ons zichtbaar te maken.
Die glorie woont niet in enkelen van ons, maar in iedereen.
En als we ons licht laten schijnen, geven we onbewust

aan anderen toestemming hetzelfde te doen.
Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,
dan bevrijdt onze aanwezigheid automatisch ook anderen.

Mandela

**De opdracht**

Iedereen krijgt een postitje met een kleine ster en noteert daarop welk licht zij/hij verspreidt.

We kleven deze allemaal op een grote afbeelding van een ster: als symbool dat we ons licht willen verzamelen, onze krachten bundelen om te verspreiden over de wereld.

**Evangelie**

Toen Jezus geboren werd en Herodes de koning in Juda was, gebeurde er iets wonderlijks. Op verschillende plaatsen bestudeerden wijze mannen de sterrenhemel. En ze zagen iets heel vreemds! Een sterrenbeeld dat ze nog nooit hadden gezien. Zo snel mogelijk stuurden ze berichten naar elkaar. Boodschappers draafden heen en weer tussen Melchior, Caspar en Balthazar. Ja, ze hadden alle drie dezelfde ster gezien. Dat moest wel iets heel bijzonders betekenen. En zo gebeurde het dat die wijzen uit het Oosten op weg gingen. Ze reden gewoon de ster achterna die iedere avond in volle pracht hun pad verlichtte. Tegen de tijd dat ze in de stad Jeruzalem kwamen, stuurden ze een boodschapper naar het paleis om zich aan te kondigen. Ze waren er namelijk van overtuigd dat de ster betekende dat er een koning geboren was. Ze waren wel verbaasd toen ze merkten dat koning Herodes van niets wist. Herodes, die jaloers was over de geboorte van een koningskind, wou alles weten over het kind maar de wijzen konden alleen maar vertellen over de wonderbaarlijke ster. Bij het afscheid vroeg koning Herodes hem toch vooral te waarschuwen als ze het vorstenkind gevonden hadden. Dan wou hij hem ook zijn hulde bewijzen...En zo vertrokken de wijzen.
Wat nu? Waarheen? En waar was de ster? Maar kijk, die zelfde avond nog, nadat ze Jeruzalem achter zich gelaten hadden, straalde de ster hen weer toe. En vol vertrouwen volgden ze de ster en plots bleef de ster trillend staan boven een simpele schuur. Het was niet bepaald een paleis, maar hun hart zei hen dat dit wel de goede plek was. En toen ze binnenkwamen in de schuur zagen ze een man en een vrouw en een kindje in doeken gewikkeld. En de oudste koning knielt eerbiedig neer en zegt: "welkom, wereldvorst'! Wij hebben uw ster gezien en zijn gekomen om U te begroeten en eer te bewijzen." En de tweede koning vervolgt: "Uw naam en glorie zal de wereld vervullen". En de derde: "ook leed en pijn zal uw deel zijn, maar u zult overwinnen als een held." De knechten brengen nu de geschenken binnen die de drie wijzen aanbieden. Een zak met goud, een kruik met wierook en meteen geurt de hele stal. Een zakje met mirre, o zo kostbaar en gebruikt bij de kroning van koningen. Dan vertellen de wijzen hoe ze bij de stal gekomen zijn, geleid door een wondere ster. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren,

namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

**Lied over Driekoningen**

Er kwamen drie koningen

Er kwamen drie koningen met ene ster

 Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver

 Zij kwamen de hoge berg opgegaan

 Zij vonden de sterre daar stille staan

 Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan

 Gij moet met ons naar Bethlehem gaan

 Naar Bethlehem binnen die schone stad

 Waar Maria met haar kindetje zat

 Zij gaven dat kindetje menigvoud

 Van wierook en mirre en rode fijn goud

**Ons gezamenlijk gebed: Samen**

Voor elke tocht is er een ster.
Een woord, een teken,  een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet….

Voor elke tocht is er een ster.
Een vriend, een hand,  een huis, een thuis,
een boek, een beeld,  een lied misschien.

Voor elke tocht is er een ster.
Voor ieder mens,  voor jong en oud,
die wijs wil heten.
Voor iedereen die zoekt  naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster.
Die wijzen brengen zal  waar ’t wonder van het leven ,
in eenvoud wordt getoond.
Waar Gods liefdevolle geven in kinderogen woont.
 *(Fr. Weerts)*

**Laten we ons gebed hieraan toevoegen: Voor wie of waarvoor vraag jij een ster om te begeleiden onderweg?**

**Lied: Onderweg**

|  |
| --- |
| *Lennaert Nijgh / Boudewijn de Groot* Nu valt de nachtzacht als de sneeuwen alles staat stil in de kou.Valt er van vereen ster op mijn pad,dan neem ik hem mee voor jou.Stil staan in het wouddonker en oud,de sparren versteend op wacht.Het licht komt van ver,van lichtjaren heren ik ben onderweg.Nu is de nachtzacht als sneeuw,de hemel als ijs zo blauw.Ik draag een stervan ver in mijn hand,ik ben onderweg naar jou.Nu valt de nachtzacht als de sneeuwen alles staat stil in de kou.Ik draag een stervan ver in mijn hand,ik ben onderweg naar jou |

**Onze Vader**

In het spoor van de Ster die ons de weg toonde,

mogen wij bidden tot God, onze Vader:

 Onze Vader.....

**Vredeswens**

Als we met anderen Gods vrede delen

hoeft niemand meer vreemdeling te blijven.

Herders van Bethlehem en Wijzen van ver weg

voelen zich thuis bij elkaar

in het licht van God-met-ons.

Zo mogen ook wij bij elkaar thuis zijn,

elkaars vrienden worden,

overal waar Gods vrede met ons zal meegaan.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

En laten we elkaar de vrede van harte toewensen!

**We delen brood**

Het samenkomen hier is een geschenk, iets dat we samen mogen delen.

Laten we dan ook feestvieren en onszelf en elkaar het geluk toewensen dat we mogen worden wie we werkelijk zijn.

Onze God wil ons steeds nabij blijven.

Daarom zond Hij zijn Zoon

die zichzelf uitdeelde tot voedsel voor ons

en voor allen die vanuit de meest onverwachte hoeken op zoek zijn naar de ster

die de weg wijst naar goedheid en geluk.

Laten we dan dit brood delen met elkaar

God van leven,

zie in uw goedheid naar de gaven die wij aanbieden, ons licht dat wij allen samen als een grote schitterende ster willen laten schijnen.

Goud, wierook en mirre zijn er niet bij,

maar onze verbondenheid, onze goede wil en onze aandacht

dragen wij aan U op.

Wij bidden U: aanvaard deze gaven

en kom ons in dit brood nabij. Amen.

**De vierde koning**

Al heel lang vertelt men in Betlehem over een vierde koning.

Net als de drie anderen wilde hij ook de pasgeboren Koning bezoeken.

Maar onderweg deden zoveel arme mensen een beroep op hem,

Dat hij ook zijn geschenken voor de pasgeborene weggaf.

Uiteindelijk durfde hij niet meer naar de pasgeboren Koning te gaan.

Maria zag hem in de verte aankomen.

Toen ze hem zag twijfelen, wenkte ze.

Hij kwam naar haar toe en zei:

‘Ik wilde het Kind bezoeken, maar ik heb niets meer om het te geven.’

En hij vertelde wat hem onderweg was overkomen.

Toen zei Maria:

‘Weet je, de geschenken die je aan de armen hebt gegeven, heb je eigenlijk al aan Jezus gegeven.’

**Geloofsbelijdenis: Samen**

**Ook wij geloven dat God ons leidt langs verschillende sterren in ons leven. Dat geloof willen we nu samen uitspreken:**

We geloven in God, als de bron van al wat goed is in het leven. We geloven dat hij al wat niet bij ons hoort, ten goede kan keren.

We geloven dat Jezus het beste wil voor alle mensen, ongeacht hun afkomst of plaats in de maatschappij.

Jezus wou echt geluk voor iedereen: elke persoon kan zijn plaats vinden waar hij volledig tot zijn recht komt. Zo ontstaat steeds meer de wereld zoals God die voor ons bestemd heeft.

We geloven in de gelovige gemeenschap want overal waar twee of meer mensen samen zijn in de naam van God is hij aanwezig.

We geloven dat God ons altijd nabij is, in de mensen rondom ons die ons mee dragen. Dan voelen we het goddelijke in onszelf.

We geloven in het spreken met God, want bidden geeft meer moed en doet ons levenszin vinden.

We geloven dat God ons de kracht geeft om de bergen in ons leven te verzetten door te vertrouwen op de talenten die we gekregen hebben.

We geloven dat God altijd weer mild is voor ieder van ons en telkens een nieuwe kans geeft om het morgen anders te doen.

We geloven dat God ons oproept om kleine dingen te delen met anderen, zodat ook de armsten kunnen deel uitmaken van wederzijds geluk en ze nieuwe kracht opdoen om verder te gaan.

Jezus komt om ons hart te verlichten, zodat we vrede, liefde, vertrouwen en hoop kunnen uitstralen naar anderen.

We zijn geboren om de bezieling van God in ons zichtbaar te maken.

**Het verhaal van de ster**

‘Excuseer, vriend,’ vroeg een man met een kleine vrachtwagen, ‘jij weet ook niet waar het Boogplein ligt? Ik rij reeds een kwartier op en af, maar kan het echt niet vinden. Het is weldra donker en dan zal ik het nog moeilijker vinden.’

Jan die wel ooit van het Boogplein gehoord had, dacht even na. ‘O ja, dat weet ik….’

Jan was niet de allerslimste van zijn klas. Hij had soms moeite om iets te onthouden. Omdat Jan het moeilijk aan de bestuurder kon uitleggen, zei hij: ‘Wacht even, mijnheer, ik neem mijn fiets en zal even voorop rijden, volg mij maar.’

Jan trapte flink door en kruiste vele straten.

‘Hier moet het zijn, mijnheer, ja, daar staat het bordje.’

‘Fijn, jonge kerel, dat jij mij de weg hebt willen wijzen, anders had ik wellicht nog lang kunnen zoeken. Wacht even,’ zei de bestuurder van de vrachtwagen. Hij scharrelde in zijn wagen en wilde Jan enkele snoepjes geven… maar zijn snoepdoos was juist leeg. De man keek nog even rond of hij hem geen ander geschenk kon geven.

‘Hier,’ zei hij, terwijl hij aan zijn voorruit prutste, ‘ken je dat?’ Jan schudde zijn hoofd en keek erg verwonderd. ‘Dit is een kleine, lichtende ster die ik aan mijn voorruit kan kleven. Kijk, als je hier op dit knopje duwt, dan wordt deze ster helder. Weet je… ik zit ook tijdens de kerstdagen vele uren in mijn vrachtwagen en wil toch voelen dat het Kerstmis is. Hier, je krijgt dat van mij, want jij was voor mij vanavond een echte ster… Dag.’

De autobestuurder wuifde nog even, maar Jan zag het niet, want hij was nog steeds verrast door dat onverwachte geschenk van die vreemde mijnheer.

’s Anderendaags stopte Jan de ster in zijn boekentas en nam ze mee naar de school. Tijdens het eerste lesuur vertelde de meester een verhaal over een profeet. Jan begreep het allemaal niet zo best. Hij meende dat de meester sprak over ‘Zesaia’. Hij verstond wel heel goed dat de meester zei dat deze profeet een wegwijzer was, een ster voor zijn volk.

‘En hoe kunnen vandaag mensen een ster zijn voor elkaar?’ vroeg hij plots.

‘Meester… meester!’

De andere jongens keken elkaar vragend aan en dachten bij zichzelf: ‘Jan zal er weer wat uitflappen.’

‘Meester, men kan een ster zijn voor iemand wanneer je met je fiets voor een vrachtwagen rijdt om hem de weg te tonen.’

Er waren enkele jongens die stiekem lachten. Maar toen Jan zijn ster liet zien, zijn verhaal vertelde en ook nog de ster liet branden, waren ze allen verwonderd.

De lichtende ster heeft Jan die dag aan de binnenkant van het raam mogen kleven.

**We geven een ster** **mee met een wens:**

**Slot: Nieuwjaarswens**

Ik wens dat je
net als de herders
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen
en dat je in kinderogen
Gods vrede mag lezen.

Ik wens dat je
net als de wijzen
je moedig op weg durft bewegen,
dat je iets van je gaven zal geven
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.

Ik wens dat je
net als Jezus' leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag bemerken
en dat je bij velen
't vertrouwen kan helpen versterken.

Ik wens dat in je eigen hart
in het komende jaar
een wegwijzer mag wonen
om zo van binnenuit
aan ieder mens
Gods liefde te tonen.

Vragen we hierover de zegen van de Heer: in de naam….