Kerstprogramma Thema: “De Boodschap”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Min.: | Punt: | Programma: | Door wie: |
|  | 1 | “Reeds in overoude tijden”: 1, **op de melodie van “Wat de toekomst brengen moge”.**  Reeds in overoude tijden  sprak het woord der profetie,  van het Rijsje dat zou komen  uit de tronk van Isaï.  Van het Licht dat zou verrijzen  in der zonde donk’re nacht,  van de ruste die zou komen  waar de moede ziel naar smacht. | Samenzang |
|  | 2 | Gebed |  |
|  | 3 | Openingswoord |  |
|  | 4 | Declamatie God was er altijd.  God is er altijd. God zal er altijd zijn. Langgeleden heeft Hij de hemel en de aarde gemaakt.  De planten, de dieren en de mensen.  Maar nog voordat Hij dat allemaal maakte, heeft Hij Zijn Boodschap voor de mensen bedacht. | Kleine kinderen: |
|  | 5 | Schriftlezing Efeze 1: 3-5 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.  4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;  5 Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil; |  |
|  | 6 | Declamatie De HEERE wil ons redden van onze zonden.  Hij stuurde Zijn Zoon naar de aarde,  De Zoon, de Heere Jezus Christus, wilde gaan. |  |
|  | 7 | Schriftlezing Psalm 40: 8 en 9 8 Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven.  9 Ik heb lust, o Mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands. |  |
|  | 8 | Declamatie Eens heel lang geleden  schiep God, onze Heer’,  de hemel en aarde  en het engelenheir.  Twee mensen schiep God toen  als kinderen van Hem,  maar Adam en Eva  vergaten Zijn Stem!  “Ik blijf voor u zorgen,”  zo sprak toen de Heer’,  “maar… in ’t paradijs  is uw woonplaats niet meer.” |  |
|  | 9 | Declamatie Voor de mens leek alles donker…,  maar toen greep God Zelf weer in.  Hij, wat niemand kon verwachten,  maakte Zelf een nieuw begin.  God ging Zèlf een weg verklaren,  waardoor mensen, vol van schuld,  tòch behouden konden worden  en met vrede weer vervuld.  Hij beloofde dat de Heiland,  de Verlosser, komen zou.  Hij, Die als een Kind zou komen,  noemde Hij “het Zaad der vrouw”. |  |
|  | 10 | “Reeds in overoude tijden”: 2, **op de melodie van “Wat de toekomst brengen moge”.**  Abram zag die dag van verre  door ’t geloof en was verblijd.  Jakob wachtte op zijn sterfbed  van de Silo zaligheid.  Mozes sprak van de Messias  als de Leraar en Profeet,  Die Zijn volk zal onderwijzen  als ’t in Zijne wegen treedt. | Samenzang |
|  | 11 | “Abraham, Abraham”: 1, 2, 3 1 Abraham , Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!  Abraham, je moet gaan wonen in het land dat Ik zal tonen.  Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jouw nageslacht.  2 Abraham , Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!  Ik zal jou mijn zegen geven, je geleiden aller wegen  en de volkeren tezaam vinden zegen in jouw naam.  3 Abraham, Abraham, verlaat zijn land, verlaat zijn stam!  Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen,  staat hij op en gaat op reis, langs de weg die God hem wijst. | Kleine kinderen  zingen |
|  | 12 | Declamatie Abraham zou zoveel kinderen krijgen als de sterren in de lucht.  Na jaren heeft hij zijn beloofde zoon, ontvangen.  Izak was zijn naam.  Uit Izak is Jakob geboren.  Jakob kreeg twaalf zonen, maar uit één daarvan zou de Verlosser komen.  Vlak voordat hij stierf, zegende Jakob zijn zonen.  Toen heeft hij over Juda gezegd: |  |
|  | 13 | Schriftlezing Genesis 49: 8, 9 en 10 8 Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.  9 Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?  10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. |  |
|  | 14 | Declamatie Uit de stam van Juda is jaren later David geboren.  David, de herder uit Bethlehem.  In het veld zong hij psalmen en speelde op zijn harp.  Later was hij de koning van Israël.  Uit hem is de grote Koning, Jezus, geboren. |  |
|  | 15 | Psalm 110: 1, 2 en 4 1 Dus heeft de HEER’ tot mijnen Heer’ gesproken:  “Zit op den troon ter rechterhand naast Mij;  Tot Ik de macht Uws vijands heb verbroken,  En U Zijn nek tot ene voetbank zij.”  2 Uit Sion zal de HEER’ Uw scepter zenden,  Den scepter van Uw oppermogendheid,  En zeggen: Heers tot ’s werelds uiterst’ enden,  Zover de macht Uws vijands zich verspreidt. | Samenzang |
|  | 16 | Declamatie Zou de Heere Zijn woorden vergeten zijn?  Zou de Heere Zijn kinderen vergeten in al hun verdriet en zondepijn?  Daar staat Jesaja, de profeet,  alle mensen mogen horen:  “Want een Kind is ons geboren,  een Zoon is ons gegeven.”  Dat betekent: eeuwig leven!  Zou de Heere Zijn woorden vergeten zijn?  Zou de Heere Zijn kinderen vergeten in al hun verdriet en zondepijn?  Daar staat ook Zacharias,  alle mensen mogen weten:  God geeft Zijn beloofde Zoon  Hij is Zijn kinderen niet vergeten! |  |
|  | 17 | **Nu daagt het in het oosten: 1, 2**  Nu daagt het in het oosten,  het licht schijnt overal.  Hij komt de volken troosten,  Die eeuwig heersen zal.  De duisternis gaat wijken  van d’eeuwenlange nacht.  Een nieuwe dag gaat prijken  met ongekende pracht! | Vers 1:  Vers 2: allen. |
|  | 18 | Declamatie In Nazareth op ’t onverwacht  werd aan een vrouw Het Nieuws gebracht:  “Maria, met u is de Heer’  Hij ziet genadig op U neer.”  “Vreest niet, God zal Zijn volk gedenken  en zal aan u Zijn Zone schenken.  Dit Kindje zal een Koning zijn  Voor wie arm is en klein.” |  |
|  | 19 | Schriftlezing Lukas 2: 1 – 20 1 En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.  2 Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrénius over Syrië stadhouder was.  3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.  4 En Jozef ging ook op, van Galiléa, uit de stad Nazareth, naar Judéa, tot  de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis  en geslacht Davids was),  5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.  6 En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou.  7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.  8 En er waren herders in diezelve landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.  9 En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.  10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;  11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.  12 En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.  13 En van stonden aan was daar met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:  14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.  15 En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kond gedaan.  16 En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.  17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.  18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.  19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart.  20 En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. |  |
|  | 20 | Meditatie |  |
|  | 21 | Psalm 136: 1, 2, 3, 25, 26 1 Looft den HEER’, want Hij is goed;  Looft Hem met een blij gemoed;  Want Zijn gunst, alom verspreid,  Zal bestaan in eeuwigheid.  2 Looft den groten God, Wiens troon  Hoger rijst dan die der goôn;  Want Zijn gunst, alom verspreid,  Zal bestaan in eeuwigheid.  3 Looft der heren Opperheer;  Buigt u need’rig voor Hem neer;  Want Zijn gunst, alom verspreid,  Zal bestaan in eeuwigheid.  26 Geeft den God des hemels eer;  Lof zij aller scheps’len Heer’;  Want Zijn gunst, alom verspreid,  Zal bestaan in eeuwigheid. | Samenzang / beurtzang:  1: kleine kinderen t/m acht jaar  2: vrouwen  3: mannen  26: samen |
|  | 22 | Declamatie Een jas van kamelenhaar,  een leren riem,  sprinkhanen en wilde honing,  de woestijn en de Jordaan.  Johannes de Doper vertelde elke dag over de Heere Jezus  Hij doopte mensen in de Jordaan.  Op een dag kwam Jezus Zelf naar hem toe…  om door Johannes gedoopt te worden. |  |
|  | 23 | Schriftlezing Mattheüs 3: 16 en 17 16 En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen gelijk een duif, en op Hem komen.  17 En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. |  |
|  | 24 | “Alzo lief had God de wereld” Alzo lief had God de wereld, alzo lief had God de wereld,  De wereld, de wereld, God had de wereld lief.  Dat Hij aan ons heeft gegeven, dat Hij aan ons heeft gegeven,  Gegeven, gegeven, Zijn Eniggeboren Zoon.  Opdat een ieder die gelooft, opdat een ieder die gelooft,  Eeuwig leeft, eeuwig leeft, en niet verloren gaat. |  |
|  | 25 | Vrije vertelling. |  |
|  | 26 | Sluiting en gebed. |  |
|  | 27 | Daar is uit ’s werelds duist’re wolken: 1, 5 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.  Wat heil, een Kind is ons geboren,  een Zoon gegeven door uw kracht!  De heerschappij zal Hem behoren,  Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.  Zijn Naam is wonderbaar, Zijn daden  Zijn wond’ren van genaad’ alleen.  Hij doet ons hoe met schuld beladen,  verzoend voor ’t oog des Vaders treên. | Samenzang |
|  | 28 | Uitdelen boekjes |  |