

**Nieuwsbrief Raad van Kerken Amsterdam Kerst 2022**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Kerstgroet 2022**

Stelt u zich voor dat u op 24 of 25 december een preek beluistert die als volgt begint:

Vandaag vieren we Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus. Dit is een bijzondere gelegenheid waarbij we stilstaan bij het wonder van de incarnatie, waarbij God zichzelf heeft geopenbaard in de vorm van een menselijk kind.

Kerstmis is een tijd om te vieren en te delen. Het is een tijd om te delen met onze familie en vrienden en om te laten zien hoeveel we om hen geven. Maar Kerstmis is ook een tijd om te delen met degenen die minder hebben. Laten we ons realiseren dat er veel mensen zijn in de wereld die het moeilijk hebben, en laten we ons best doen om hen te helpen waar we kunnen.

Ik zou me er persoonlijk wel in thuis kunnen voelen. Het verrassende eraan is dat de preek is gemaakt door een op kunstmatige intelligentie gebaseerd programma, ChatGPT, dat de laatste weken furore maakte. Het programma kan allerlei teksten produceren op basis van vragen of trefwoorden. En dit krijg je als je om een kerstpreek vraagt – deze tekst (en nog wat meer) werd in de Facebook groep Predikanten & Pastores gedeeld door de kerk-en-sociale-media-man Eric van den Berg.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Omdat ik me bovenstaande best kan voorstellen als een kerstpreek en ook weet dat hij door een algoritme gemaakt is, houdt deze tekst ook een spiegel voor. Dit soort schrijfprogramma’s kunnen namelijk vooral verder bouwen op dat wat ze aangereikt krijgen. Waarop ze getraind zijn, zeg maar. En dus hebben ze een soort “conservatieve” instelling, eentje die gericht is op dat wat al eerder was. Hoe zit dat eigenlijk bij hoe kerken zelf verkondigen? |

Nu is dat voor kerk en theologie misschien heel aantrekkelijk – kerk en traditie hebben wat met elkaar, zeker rond kerstmis. En bevestiging van dat wat is en wat goed is, heeft ook een functie, het kan troostend en bemoedigend zijn. Maar voor vernieuwende, creatieve verkondiging die aansluit bij vandaag in plaats van bij gisteren, stelt het wel vragen. Wat zegt het over mij dat ik me zo’n preek best kan voorstellen? En ook: kan het ook anders? Wat is wél vernieuwende verkondiging?

Ik zou me het volgende kunnen voorstellen. Het aardige aan de teksten van ChatGPT is dat ze meestal heel algemeen zijn. Theologisch is op de bovenstaande kerstpreek niets aan te merken. Ja, er is met kerstmis sprake van menswording, ja, de kerk viert een wonder, en ja, God raakt zo geopenbaard in een menselijk kind. In deze algemeenheid zit ook iets verraderlijks. Als je aan het begin van het Evangelie van Johannes denkt, bijvoorbeeld, de traditionele evangelielezing voor eerste Kerstdag, zou je dan uitkomen bij de gedachte dat het goddelijke woord mens wordt. Dat klopt, dat staat er ook. De logos (“woord”) wordt sarx (“vlees”, “mens”).

Wat je niet hoort in zo’n weergave is bijvoorbeeld dat de “logos” gehoord kan worden als iets heel algemeens. Iedere zichzelf respecterende, een beetje populair-filosofisch denkende inwoner van het Romeinse Rijk, wist dat de wereld “logisch”, volgens een goddelijke “logos”, geordend was. Waar het spannend wordt, is bij de vraag waar die logos dan te vinden is en wie de inhoud ervan bepaalt. Er zijn bijvoorbeeld teksten waarin de Grieks-Romeinse oppergod Jupiter/Zeus met de logos gelijkgesteld wordt – de wereldorde is dan die van de Grieks-Romeinse wereld, met name die van het Imperium Romanum.

In het Evangelie volgens Johannes gaat het net anders. Daar wordt de logos “vlees” in Jezus van Nazareth, lid van het volk Israël, levend in een uithoek van datzelfde Romeinse Rijk. En wie vertrouwd is met de Schriften van Israël, zal in Johannes 1.1 ook de echo van het scheppingsverhaal uit Genesis 1 gehoord hebben. De “logos”, een heel algemeen begrip dat voor iedereen toegankelijk is, krijgt hier zo een heel specifieke invulling. En het lijkt er dan ook verdacht veel op dat met ”de logos die sarx wordt in Jezus” een nieuw soort wereldorde zich aandient. Wat die orde inhoudt, zal de rest van Jezus’ levensverhaal laten zien. In ieder geval schept de menswording die de kerk met Kerstmis viert, zo ruimte om verder te kijken dan hoe het altijd geweest is. Of anders gezegd, tegenover de conservatieve neiging van de computer gegenereerde preek waarmee deze bijdrage begon, houdt het kerstfeest zelf de oproep in tot vernieuwing, tot het bevragen van het bestaande, en wel opdat de hele schepping leven in overvloed krijgt, want dat is in het Evangelie volgens Johannes het doel van Jezus’ menswording (vgl. Joh. 10:10).

In die zin wenst de Raad van Kerken Amsterdam u een zalig kerstfeest, dat het vieren ervan steeds weer mag inspireren tot de zoektocht naar een wereld waarin Gods goede schepping, vol van goed leven voor allen, herkenbaar wordt.

Ben Smit, afgevaardigde naar de AV vanuit de Oud Katholieke Kerk Amsterdam, schreef op verzoek van het DB deze Kerstgroet.

## **Terugblik op het najaar 2022**

* We kijken terug op een mooi *korenfestival,* 15 oktober in de Waalse Kerk. Het korenfestival is een prachtige vorm om mensen uit te nodigen kennis te maken met de RvKA en de diversiteit van de religieuze en muzikale tradities die zij herbergt. Vanwege de covid-pandemie werd in 2021 een ‘digitaal korenfestival’ gemaakt en op onze website gezet. Nu was er de vreugde en de gezelligheid om elkaar te ontmoeten, samen te lunchen en ook met z’n allen te zingen, onder de inspirerende leiding van Wilna Wierenga.

|  |  |
| --- | --- |
| Afbeelding met persoon, mensen  Automatisch gegenereerde beschrijving | Er was veel publiek en een prachtige diversiteit aan koren (kamerkoor Oktoich van de Orthodoxe Kerk, de zanggroep van de Keizersgrachtkerk (PKA), één van de koren van de Koptische kerk en de kleine cantorij van de Oud Katholieke Kerk, een koor van de Evangelische Broedergemeente; het Choir of the English Reformed Church (geen lid van de RvKA, maar wél enthousiast over ons korenfestival) sloot de middag af. |

* De *Taakgroep Vluchtelingen van de RvKA* bracht een extra nieuwsbrief uit op zaterdag 23-10, na een verzoek van INLIA om vrijwilligers op de been te brengen om te helpen bij een groep van 40 ama’s uit Ter Apel (alleenstaande minderjarige asielzoekers) die door INLIA op zondag 24-10 werd ondergebracht in Amsterdam-noord. Hoop voor Noord, de Amstelkerkgemeente en Serve the City konden inderdaad vrijwilligers op de been brengen; de Protestantse Diaconie kon een betaalde coördinator leveren. Na een week is de groep weer teruggebracht naar Groningen.
* Op zondag 6 november werden in de Mozes en Aäronkerk de *vele vluchtelingen herdacht die het afgelopen jaar onderweg naar Europa zijn omgekomen*. Het was de elfde editie van deze herdenking, die werd georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio, samen met de Catholic Worker, de Protestantse Diaconie en de Raad van Kerken Amsterdam.

|  |  |
| --- | --- |
| Afbeelding met gebouw, persoon, steen  Automatisch gegenereerde beschrijving | In zijn overweging bij Jesaja 65 benadrukte theoloog Rikko Voorberg dat de duizenden omgekomen vluchtelingen geen natuurramp vormen, maar een effect van beleid zijn. De Schrift roept ons op om te blijven geloven in het visioen dat het anders, beter, menselijk kan!  Na zijn uitleg noemde Anna Verbeek de namen van de |

vluchtelingen die het afgelopen jaar zijn omgekomen, op de Middellandse Zee, maar ook bij Calais en aan de Europese landsgrenzen. Hun namen en verhalen klonken samen met de datum waarop ze stierven. Ds. Rosaliene Israël en pastoor Martina Lieblich waren onder de voorgangers die een gebed uitspraken. Zie: <https://www.santegidio.nl/vluchtelingen-herdacht-die-het-afgelopen-jaar-onderweg-naar-europa-zijn-omgekomen/>

* Op 4 december vierden we een oecumenische Nicolaasvesper in de Nicolaasbasiliek.

Sint Nicolaas is méér dan de goede Sint. Als patroon van zeelieden en havensteden is hij al sinds de 13e eeuw de beschermheilige van Amsterdam. Voor ons als Raad van Kerken was dat aanleiding om jaarlijks rond zijn feestdag en aan het begin van de Adventstijd een vesper te organiseren, met medewerking vanuit verschillende lidkerken. Elk jaar zijn we daarvoor te gast bij één van de lidkerken – dit jaar dus bij de Nicolaasparochie, De vrouwenschola zong een klassieke gregoriaanse Nicolaas Vesper, met een fascinerende levensbeschrijving van de heilige. Al met al deelde de Raad van Kerken Amsterdam op deze manier ook mee in de afsluiting van het Nicolaas jaar van de Nicolaasparochie.

## **Zoek de vrede voor de stad**

Halverwege november organiseerden we in de Oranjekerk in de Pijp een ontmoetingsbijeenkomst voor voorgangers en afgevaardigden van de verschillende lidkerken. We vroegen Erica Meijers, onderzoeker bij de Protestantse Theologische Universiteit, een inleiding te houden over de vraag ‘Wat betekend het kerk in de stad Amsterdam te zijn’.

Die vraag hadden we in de AV met de afgevaardigden al eerder aan de orde gehad. In mei spraken we naar elkaar uit wat ons raakt in onze stad, Amsterdam, met zijn vele gezichten en werkelijkheden, met zijn tegenstrijdigheden en paradoxen. Een stad van creativiteit én inspirerende diversiteit, en van wrijvingen tussen groepen; een stad waarin sommigen meerdere huizen bezitten én anderen de huur en energierekening niet of nauwelijks kunnen ophoesten. Een stad van aantrekkelijke reuring, én van uitputting in de ratrace van de 24-uurseconomie. Een stad van ontmoeting én van eenzaamheid.

We denken als Amsterdamse kerken en geloofsgemeenschappen niet altijd bewust na over onze visie óp de stad en onze visie vóór de stad. Net als in de AV zijn we ook tijdens deze ontmoeting met voorgangers van lidkerken daarover met elkaar in gesprek gegaan..

Erica Meijers zocht het uitgangspunt voor een reflectie op de relaties van de kerken en christelijke gemeenschappen met de stad in *Jeremia 29:7. Zoek de vrede van de stad.* ‘De Israëlieten waren niet thuis in de stad Babel. Ze waren er ballingen en niet uit eigen vrije wil. Babel was voor hen geen Mokum, geen eigen plek. Toch klonk die opdracht: draag bij aan het welzijn van de stad, want als het goed gaat met de stad zal het ook jullie goed gaan. De relaties met de stad kunnen gespannen zijn, onprettig, vijandig zelfs. We kunnen ons er helemaal thuis voelen of ongemakkelijk. We kunnen wat we om ons heen zien kritiseren, veroordelen misschien zelfs, of omarmen en ervan genieten. Maar steeds blijft dat de opdracht: zoek de vrede voor de stad. De kerk is er niet voor haar eigen heil, maar voor het heil van anderen. Wat dat betekent is nog niet zo simpel. En vooral: het kan in elke situatie een andere gestalte aannemen. Hoe draag je bij aan de bloei van de gemeenschap waartoe je behoort, maar ook tot de bloei van mensen met wie je een moeilijke of helemaal geen relatie hebt? Dat is voor elk van u anders. We kunnen dat ontdekken door er met elkaar over te spreken, elkaar te ontmoeten. Te vragen: hoe gaat dat bij jullie? Wat vinden jullie belangrijk? Hoe ziet het er in jullie stukje van de stad uit?’

We zullen proberen Erica’s inleiding op de RvKA-website te plaatsen.

Het was een geanimeerde bijeenkomst, waarin vertegenwoordigers van in totaal 12 verschillende lidkerken spraken over de vraag hoe je contact kunt maken met de welvarende bewoners in je wijk en hun situatie, over de rol en betekenis van onze gebouwen, over hoe om te gaan met kerkelijke gemeenschappen die mensen uit de hele stad of zelfs regio aantrekken en die daarom geen vanzelfsprekende relaties met de buurt onderhouden, enz. We aten met elkaar een lekkere, voedzame maaltijd en deelden onze vragen en onze verwondering over ‘kerk-zijn in de stad’. De RvKA organiseert graag volgend jaar weer zo’n ontmoeting!

## **Kas voor Rouwen en vieren – opening 20 december**

Van 21 december t/m 1 januari is op het Mercatorplein in Amsterdam west de Kas voor Rouwen en Vieren van 12.00 – 20.00 uur geopend. Een initiatief van theoloog Rikko Voorberg. Bezoekers kunnen een kaarsje aansteken voor iemand die ze missen of iets waar ze om rouwen. Mensen worden uitgenodigd iets in het gastenboek te schrijven of kunnen op een lint schrijven waar ze dankbaar voor zijn en het in één van de Kerstbomen rondom de kas ophangen.

## **Klimaatwake in de Dominicus op 20 december**

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

## **Oecumenisch avondgebed in de week voor gebed van de eenheid van christenen**

Jaarlijks vraagt de Wereldraad van Kerken aandacht voor de eenheid van de christenen. Een thema waar we ons soms wat ongemakkelijk bij voelen. We hechten aan (en houden van) onze eigen theologie, onze eigen manier van kerk zijn – we zijn helemaal niet op zoek naar eenheid … Of toch wel? Eenheid betekent niet dat je het over alles eens bent…! in de oecumene respecteren we elkaars verschillende spirituele beginselen – misschien is het goed die diversiteit van geloven samen te vieren. Daarom heeft de AV van de RvKA besloten in 2023 (en in principe jaarlijks) een avondgebed voor de eenheid te houden. Dit jaar gebeurt dat i.s.m. de Oude Kerk (PKA), op **22 januari 2023**, aan het eind van de *Week van gebed voor de eenheid van christenen.* Het thema voor die week is dit jaar is: *Doe goed - zoek recht -* aangereikt door de Raad van kerken in de Amerikaanse staat Minnesota - een staat die heel veel raciaal geweld heeft gekend en nog steeds kent.

*We moeten de waarheid verkondigen dat al het leven één is en wij allen met elkaar verbonden zijn. Daarom moeten wij werken aan een samenleving waarin de geringste mens toevlucht en verkwikking kan vinden. We moeten onze levens offeren op het altaar van sociale verandering, zodat Gods koninkrijk nabij is waar wij ook zijn.*

Ds. Howard Thurman, Jesus and the Disinherited, 1996).

*V*oor de RvKA is het thema van de week voor gebed extra betekenisvol in het licht van onze betrokkenheid bij het proces 'Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor wit en zwart' zoals EBG en ELGA ons dat hebben aangereikt.

## **Nationale Herdenkingsdienst Slavernijverleden – 30 juni 2023**

Op het moment van schrijven is niet duidelijk of de Nederlandse regering al in december 2022 officieel excuses voor het slavernijverleden zal aanbieden, of dat dat later zal gebeuren. Wel is zonneklaar dat Keti-Koti 2023 een bijzondere lading heeft.

In de RvKA hebben we al eerder stil gestaan bij het slavernijverleden, n.a.v. het project ‘Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor wit en zwart’ van onze lidkerken Evangelische Broedergemeente en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

Sinds zomer 2022 is de RvKA betrokken bij een werkgroep van de Raad van Kerken in Nederland die in de aanloop naar Keti Koti (‘verbroken ketenen’) 2023 drie activiteiten voorbereidt:

* een landelijke herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam die op 30 juni 2023 zal plaatsvinden, op de vooravond van de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij;
* een uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning van de Raad van Kerken, over kerken en het slavernijverleden, met bijdragen van auteurs uit Suriname en Caribisch Nederland. Deze publicatie is bestemd voor een breed publiek en zal begin mei 2023 uitkomen;
* een internationaal online symposium met sprekers uit Suriname en Caribisch Nederland, dat in samenwerking met de PThU, de VU en het NiNsee georganiseerd zal worden. Dit symposium zal waarschijnlijk in juni 2023 plaatsvinden. De datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Met bovenstaande activiteiten hopen we een nieuwe impuls te geven aan de doorgaande reflectie op de wijze waarop het slavernijverleden heeft doorgewerkt in de levens van de nazaten van slaafgemaakten. Daarmee hoopt de Raad ook te kunnen bijdragen aan het stoppen van alle uitingen van (institutioneel) racisme, binnen en buiten de kerken.

Lees het gehele persbericht op de Raad van Kerken in Nederland: <https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/12/het-slavernijverleden-en-de-kerken/> of in de laatste Nieuwsbrief van de Raad van Kerken in Nederland <https://www.raadvankerken.nl/publicaties/nieuwsbrief/>

## **Contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken in Nederland**

Afbeelding met kaars

Automatisch gegenereerde beschrijving **Studiemiddag**

15 januari 2023, 15.00 – 17.15 uur

in de Radha Krishna Mandir, Saaftingestraat 310,

1069 BW Amsterdam

* Wat beleef je als je meedoet in een ritueel?
* Wat als je zelf een ritueel doet?
* Wat als je een kerkdienst of viering bijwoont?
* Wat gaat er dan door je heen?

Dit zijn vragen om echt eens over door te praten. Ze zijn belangrijk, want als je niets beleeft, als er niets door je heen gaat, haak je af of stop je met wat je doet. Als je wel iets beleeft, doe je het later weer.

Twee hindoes, Lila Badloe en Maltie Koeldiep, en een christen, Hanneke Atsma zullen daar eerst met elkaar en daarna met de andere aanwezigen overpraten.

Aanmelding graag voor 10 januari bij de voorzitter van de contactgroep, Freek L. Bakker, tel. 06-13805668 of e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com.

## **Activiteitenkalender RvKA komend voorjaar**

* 22 januari, 18.30 uur Oude Kerk : oecumenisch Avondgebed

Oudekerksplein 13, Thema: gebed voor de eenheid van christenen

* Zaterdag 4 maart, 13.00 uur : *Ontmoetingsbijeenkomst* bij Hoop voor Noord,

Rode Kruisstraat 20 Thema: armoede en de kerken

* 4 mei , 18.45 uur, Waalse Kerk : RvKA- Vesper

Walenpleintje 159 Thema: herdenken oorlog en vrijheid vieren

* 30 juni, 19.30 uur, Nieuwe Kerk : N*ationale herdenking slavernijverleden*

U bent allen van harte welkom bij onze activiteiten. *Meer informatie over de Ontmoetingsbijeenkomst en de Nationale Herdenking kunt u tegemoet zien in onze volgende nieuwsbrieven.*