**Kerstprogramma 2023**

**‘Op weg naar het Licht’**

**Welkom**

**Zingen: Lofzang van Simeon:2**

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

**Gebed**

**Lezen: Jesaja 9:1-6**

1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt.

3 Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, en den staf desgenen, die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten;

4 Toen de ganse strijd dergenen, die streden, met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel des vuurs.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

**Zingen: Lofzang van Zacharias:5**

Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.

**Opzeggen**

Adam, in het paradijs

Mocht eten van de bomen in de hof.

De Heere had voor hem één eis,

Dan mocht hij eeuwig leven tot Gods lof.

Die eis verbood te eten

Van die boom, in ’t midden van de hof.

Dan zou Adam van goed en kwaad weten

Als straf wederkeren tot het stof.

Adam, eens zo heerlijk voortgebracht

In vrede, als een kind des Heeren,

Heeft zichzelf ten val gebracht

Door de verboden vrucht te begeren.

Toen werd het donker op aarde

De vrede wreed verstoord.

De mens verloor al zijn waarde

Geen morgenlicht dat gloort.

De nacht van zondenschuld brak aan

Verdwenen was het heerlijk licht.

Hij kon voor God niet meer bestaan

Ver van Gods vriend’lijk aangezicht.

Eeuwig, eeuwig zou hij moeten lijden

De straf door God reeds uitgedacht.

Niemand kon hem meer bevrijden

Van ’t kille graf dat wacht.

**Opzeggen tekst: Gen. 3:2-5**

2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;

3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.

4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

**Zingen: Ps. 130:1**

Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, die heil kunt zenden;
O HEER, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig' oren,
Daar 'k in mijn druk versmacht.

**Opzeggen**

Maar hoor, meteen na de zondeval

Klonk heerlijk uit de mond des Heeren

Dat eenmaal de Verlosser komen zal

Die Zijn volk zal redden en bekeren.

Toen, toen is de hoop gaan gloren

In ’t hart van dat verloren volk.

Want eens wordt het Zaad geboren

Nu nog bedekt, als in een wolk.

Die hoop werd doorverteld, van kind tot kind,

Door Gods knechten ook geprofeteerd

Het gaf de vraag waar ‘k de Messias vind

Hoe word ik ooit tot God bekeerd?

Steeds gaf de Heere aan Zijn kinderen

De hoop, door Woord en Geest

Dat niets het zou verhinderen

De komst van Hem, Die hen geneest.

Alsof in ’t donker van de nacht

Wanneer de sterren stralen

De boodschap wordt gebracht

Dat het licht zal nederdalen.

Elk Woord, door God gegeven

Was als een ster die schijnt

Die heen wees naar het Leven

Waardoor de dood verdwijnt.

**Zingen: Psalm 130:3**

Ik blijf den HEER verwachten;

Mijn ziel wacht ongestoord;

Ik hoop, in al mijn klachten,

Op Zijn onfeilbaar woord;

Mijn ziel, vol angst en zorgen,

Wacht sterker op den HEER,

Dan wachters op den morgen;

Den morgen, ach, wanneer?

**Opzeggen**

Zie Jozef als een slaaf verkocht

Zo heel ver naar Egypteland.

Opdat hij ook Juda redden mocht

Onbegrepen, maar ‘t was Gods hand.

Want uit Juda zou Hij komen

De Messias, lang verwacht.

Juist dat geslacht door God genomen

Als een ster in donk’re nacht.

Zie Jakob liggen voor zijn sterven

Heere, ik wacht op Uwe zaligheid.

Door Christus mag ik eeuwig erven

U prijzen tot in eeuwigheid.

Hoor hoe David heerlijk spreekt

Van het verbond, door God gesteld.

De zondenacht verbleekt

Door de Messias, de sterke Held.

Hoe rijk hij in zijn psalm mocht dichten

Dat de Messias zwaar moest lijden.

Voor de vijand niet zou zwichten

En Zijn kind’ren zou bevrijden.

Dat Davidshuis zou eens ten onder gaan

Geworden als een afgehouwen stam

Hoe zou Gods Woord dan nog bestaan,

Als de Messias nooit meer kwam?

**Zingen: Ps. 132:11**

"Daar zal Ik David, door Mijn kracht,

Een hoorn van rijkdom, eer en macht

Doen rijzen uit zijn nageslacht.

'k Heb Mijn gezalfden knecht een licht,

Een held're lampe toegericht."

**Vertelling**

**Zingen: Psalm 75:1**

U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

**Opzeggen**

Maar Jesaja mocht zo lang tevoren

Profeteren van die afgehouwen tronk

Waaruit nieuw leven wordt geboren

En de vrucht van Gods genade blonk.

Van dat volk, wandelend in duisternis,

Voor wie het Licht eens zou gaan schijnen

Opdat de schaduw van het Godsgemis

Door ’t Hemels Licht ook zou verdwijnen.

Want een Kind is ons geboren

Werd uit zijn mond vernomen.

Van Zijn namen mocht men horen

Alsof Hij al was gekomen.

Later mocht hij ook nog spreken

Van Hem Die de straf zou dragen.

Van ’t Lam, zonder zonden en gebreken

Waar niemand naar zou vragen.

En zo gaf de Heere keer op keer

Zijn Woord dat heen wees naar het Kind.

Dat Woord dat hoop gaf, telkens weer

En de vraag, waar men Hem vindt.

Ligt die vraag ook in jouw hart?

De vraag waar Christus wordt geboren?

Ken jij al iets van zondensmart

En is de hoop al wat gaan gloren?

**Zingen: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken**

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

**Opzeggen**

Ben jij al aan de duisternis ontdekt?

De nacht van je zondig bestaan?

Is het verlangen naar Die God gewekt?

Maar wacht het eeuwig verloren gaan?

Dan is er, geschreven in Gods Woord,

Hoop op het naderende Licht!

Hoop, dat de morgen gloort!

Hoop op verlossing in het Godsgericht!

Terwijl God liet spreken van het Licht

Zijn volk wees op Hem Die komen zou

Was niet naar Hem hun weg gericht

Bleek telkens weer hun ontrouw.

Davids huis scheen afgebroken

Geheel haar glans verloren.

Zie, een scheut is er ontloken

Waar Maria werd verkoren.

Zie, Maria als een jonge maagd

Een engel is haar plots verschenen.

Niet verwacht, niet om gevraagd,

’t Hemels licht heeft haar omschenen

En haar werd aangezegd

Door Gods genade gegeven

Het Godd’lijk Zaad in haar gelegd

’t Beloofde Zaad ten leven.

Vele eeuwen reeds hiervoor

Had God dat Zaad beloofd.

Dat Hij juist haar hiertoe verkoor’

Onbegrepen, toch geloofd.

**Zingen: Lofzang van Maria:1**

Mijn ziel verheft Gods eer;

Mijn geest mag blij den HEER

Mijn Zaligmaker noemen,

Die, in haar lagen staat,

Zijn dienstmaagd niet versmaadt,

Maar van Zijn gunst doet roemen.

**Opzeggen**

Al was zij dan een maagd

‘t Is mogelijk bij God.

Niet naar ’t waarom gevraagd

In Zijn hand lag ook haar lot.

De reis ging heen naar Bethlehem

Want daar, het was voorzegd,

Eenmaal, door Micha’s stem,

Zou ’t Kind worden neergelegd.

’t Was nacht in Efratha’s veld

En plots was daar het licht.

Door engelen verteld

Dat heerlijke bericht.

De Zaligmaker is geboren.

De Vredevorst reeds lang verwacht.

Ziedaar, het morgengloren

Na een lange, donk’re nacht.

De eng’len zingen van Gods eer

In de komst van Davids Zoon.

Gewillig daalde Hij terneer

En brengt Zijn volk voor Gods troon.

Kwam Hij nu ook voor jou naar d’ aarde

Om jouw verlossing te verwerven?

Kreeg Hij voor jou reeds alle waarde?

Zonder Hem is ’t eeuwig sterven.

**Zingen: Psalm 98:2**

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;

Dit slaan al 's aardrijks einden gade,

Nu onze God Zijn heil ons schenkt.

Juich dan den HEER met blijde galmen,

Gij ganse wereld, juich van vreugd;

Zing vrolijk in verheven psalmen

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

**Gebed**

**Zingen: Ere zij God**