|  |  |
| --- | --- |
| Afbeelding met paraplu, illustratie  Automatisch gegenereerde beschrijving | Boekdelen  **methode Levensbeschouwing & Burgerschap**  Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt door derden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever |



Kijkplaat: wie zijn dat allemaal in die stal? Weet je wat namen, of wat voor beroep ze hebben?

Leer vervolgens een liedje uit de musical aan.

Figuren in het Kerstverhaal – waarom vieren we Kerst zoals we het vieren?

Allereerst: Kerst is in de westerse landen het winterfeest van gezelligheid, samen met familie en vrienden.

Van origine is het een Christelijk feest (Kerst > Kristos > Christus > jezus van Nazareth)

De Vlasbloemkinderen krijgen uit allerlei religies verhalen te horen. In de twee weken voor Kerst zijn dat Christelijke / Bijbelse verhalen.

Algemene informatie over Jeshoea (Jezus) als historische figuur en hoofdpersoon in een wereldreligie. (bekijk zelf welke informatie u wilt delen met de groep.)

In Jeshoea’s tijd leefde een sterk gevoel dat de bevrijder, de Messias, op zou staan. De Joden waren bezet door de Romeinen, die niet alleen hun land innamen, maar ook hun cultuur bedreigden. Er moeten honderden rabbi’s (religieuze leraren) rond gelopen hebben in die tijd, die zich De Messias noemden. Hoe kan het dat juist Jeshoea kwam bovendrijven en centrale figuur in een wereldgodsdienst werd?

Allereerst stichtte de jood Jeshoea zelf geen godsdienst, zoals Mohammed. Dat deed vooral Paulus, een tot Romein genaturaliseerde jood.

En Paulus’ verhaal liftte mee op de mogelijkheden / verkeersstromen van het Romeinse rijk, zodat het over heel Europa verspreid werd. Keizer Constantijn maakte er zelfs de staatsgodsdienst van.

Daarbij ontstond wel het probleem dat Grieken en Romeinen heel specifieke ideeën hadden wat nu eigenlijk een godheid is. In hun ogen kon dat geen gewone timmermanszoon uit een achterlijk dorpje in Israel zijn. Vandaar dat in Jezus’ verhaal typisch Grieks – Romeinse onderdelen verweven zitten:

* Jeshoea werd ver-romeinst tot Jezus: veel belangrijke mensen, waaronder Paulus, deden dat.
* Jezus werd niet verwekt door een man, maar door God (In dit verhaal de Heilige Geest genoemd), bij een gewone vrouw. Dat was bij diverse Grieks-Romeinse goden ook zo.
* Jezus was dan wel arm (herders!), maar heel rijke mensen en zelfs koningen vereerden hem.
* Zelfs de natuur wijst Jezus aan als zeer belangrijk: de ster!
* Later, als Jezus sterft, staat hij weer op en leeft verder in de hemel, waar de andere goden ook zijn. Volgens Grieken en Romeinen kan een god niet sterven.

Door al deze verhaalonderdelen werd het Christelijk geloof aanvaardbaar door de mensen van die tijd, vooral de Romeinen. Het verhaal van Jezus werd pas 50 – 60 jaar na zijn dood opgeschreven.

Rond 400 na Christus werd bepaald welke boeken samen de Bijbel zouden gaan vormen. Heel veel boeken vielen af als té ongeloofwaardig.

88 boeken bleven over. Pas in de eeuwen daarna ontstond het Kerstfeest.

Het Kerstverhaal wordt beschreven door Lucas (weer een Romeinse naam!), een arts, één van de vrienden van Jezus. De andere drie vrienden die een boek schrijven, hechten nauwelijks waarde aan het geboorteverhaal. De wijzen zitten niet in Lucas’ verhaal, wel in het verhaal van Mattheus, een belastingambtenaar.

Kerstgebruiken:

* de kerstboom met glimmende dingen komt van het Germaanse lichtfeest Zonnewende: als de dagen weer langer werden, werd dit feest gevierd met een versierde boom. De eerste brengers van het Christendom verbouwden dit feest tot geboortefeest.
* cadeautjes zijn gekoppeld aan het Santa Clausfeest, afkomstig uit de Scandinavische landen. De Kerstman was oorspronkelijk een godheid die over de wolken reed, net zoals Donar / Thor.
* In de klas kunt u onderstaande figuren naar voren halen, interviewen, en hun plaatje op een groot zwart/blauw vel papier plakken. Zo ontstaan vanzelf de herberg uit het verhaal De herberg zit vol.

Veel plezier met het verhaal in de klas!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **persoon** | **vraag** | **antwoord** | **achtergrondinformatie** |
| **Maria** | Hoe kom jij in dit verhaal?  Wat vind je daarvan? | Ik ben verloofd met Jozef. Een boodschapper van God vertelde mij dat ik een heel bijzonder kind zou krijgen.  Ik vind het heel vreemd, maar het is wel leuk om een beroemd kind te krijgen. | Van Maria’s leven vóór het kerstverhaal is heel weinig bekend. Dat heeft te maken met het feit dat vrouwen niet zo belangrijk waren, en geen beroep hadden.  Maria stapt het verhaal binnen op het moment dat een engel (zie bij engel) haar meldt dat ze een heel bijzonder kind zal krijgen. In die oude maatschappij was dat schandelijk: ze was niet getrouwd. |
| **Jozef** | Hoe kom jij in dit verhaal?  Wat voor werk doe je?  Waarom zaten jullie in Bethlehem, je woont toch in Nazareth? | Maria vertelde mij dat verhaal van die boodschapper. Eerst geloofde ik het niet, en wilde ik haar kwijt. Maar na een nachtje slapen heb ik besloten bij haar te blijven, ook al snap ik er niets van.  Timmerman  De Romeinse keizer heeft geld en soldaten nodig voor zijn oorlog. Daarom laat hij alle mensen in zijn rijk tellen. Daarvoor moest je naar de plaats waar je familie vandaan komt. | Van Jozef (Youssouf) is meer bekend: hij was een gewone timmerman, maar volgens één van de schrijvers is hij een rechtstreekse afstammeling van de grote Joodse koning David. |
| **engel** | Hoe kom jij in dit verhaal? | Ik ben gestuurd om Maria een mooi verhaal te vertellen. De Joden moeten weten dat hun redder, de Messias, er aan komt.  Samen met de anderen heb ik het ook uitgelegd aan een stel herders, midden in de nacht. Die schrokken joh! | Weinig religieuze begrippen zijn zo verkeerd in beeld gebracht als de engel. In feite is een engel niets meer of minder dan een *boodschapper*, en wel eentje die altijd, plotseling op het goede moment komt. Hij komt als het ware uit de lucht vallen, vandaar die vleugels. Als moeders tegen een behulpzaam kind zeggen: ‘Je bent een engel!’, dan zitten zij dicht tegen die laatste betekenis aan: de juiste persoon op de juiste plaats. In dit verhaal: in zware tijden (Romeinse bezetting) komt vriend van God Gabriël (Gabr = vriend, El = god) vertellen dat er een oplossing komt. |
| **Romein** | Hoe kom jij in dit verhaal?  Wat vinden de Joden daarvan? | Wij hebben zowat de hele wereld veroverd: overal zitten Romeinen. Ik ben hier in Israel neergezet door de keizer.  De Romeinse keizer heeft geld en soldaten nodig voor zijn oorlog. Daarom laat hij alle mensen in zijn rijk tellen.  Er zijn er die goed meewerken, ze verdienen ook aan ons hè? Anderen liggen dwars, plegen aanslagen en zo. | De Romeinen waren de bezettingsmacht, de overwinnaars van Israel. Probleem was, dat de Romeinse overheersing ook veel welvaart en moderne uitvindingen bracht. Dat leverde spanningen op tussen tegen – en voorstanders in het Joodse volk |
| **keizer Augustus** | Hoe kom jij in dit verhaal?  Ben je niet bang voor dat kindje? | Tja, die Joden, een opstandig volkje hoor. Maar ik hou ze onder de duim, ik ben de baas. En ook zij moeten belasting betalen en soldaten leveren.  Die Joodse koning die geboren is? Kom maar op, ventje! | Deze keizer is in deze dagen van plan te gaan tellen hoeveel mensen in zijn rijk wonen, belangrijk voor het innen van belastingen en voor het rekruteren van soldaten. |
| **dorpelingen van Bethlehem** | Hoe kom jij in dit verhaal? | Wij zitten niet in het verhaal, maar we waren er wel! Door die volkstelling ontplofte ons dorp zowat: Honderden mensen die allemaal in ons dorp komen. Het verdient wel lekker hoor ... | Bethlehem betekent letterlijk ‘huis van brood’, dorp waar genoeg te eten is. In heel oude Joodse geschriften staat, dat in dit dorp de Messias geboren zal worden. Maria en Jozef woonden volgens het verhaal in Nazareth, verkeerde dorp dus. Maar door de volkstelling moesten ze naar hun familiedorp, en dat was Bethlehem. |
| **herders** | Hoe kom jij in dit verhaal? | Een stel engelen stuurde ons op pad naar de stal in Bethlehem. Normaal komen wij daar nooit: ze zien ons aankomen daar! Die Bethlehemmers kunnen heel goed discrimineren! | Herders stonden onderaan op de sociale ladder van Israel: grove, onbehouwen kerels, die buiten de gemeenschap van de dorpen leefden. Niet de eerste personen van wie je verwacht dat ze enthousiast op pad gaan om een kindje te zoeken. |
| **wijzen uit het oosten** | Hoe kom jij in dit verhaal? | We zagen een grote ster, die elke nacht helderder werd. In een oud Joods boek vonden we het verhaal dat het Joodse volk gered zal worden door een Messias.  Nou, dachten wij, dan zou dat wel eens iets met die ster te maken kunnen hebben. Daarom gingen we kijken.  We namen goud, wierook en mirre mee. | Het begrip koningen, magiërs en wijzen wordt door elkaar gebruikt, maar de oudste teksten hebben het over wijzen. In het oosten lag bijvoorbeeld Bagdad, hét centrum van wijsheid in die tijd. Het zijn sterrenkundigen, want ze melden dat ze een ster hebben gezien, die wijst op de geboorte van een koning. Hun geschenken wijzen daarop: goud als teken van rijkdom, wierook als teken van verering en mirre, een soort bodylotion, heel erg duur in die tijd. |
| **schapen, os en ezel** | Hoe kom jij in dit verhaal? | Wij zitten niet in het verhaal, maar we waren er wel. We konden een nacht niet eten, omdat er een mensenkind in onze voerbak lag. En druk in die stal: herders, en ook een stel professors kwamen langs. | Dieren worden in het kerstverhaal niet genoemd. Maar omdat Jeshoea geboren wordt in een stal, en als wieg een voerbak krijgt, is het best logisch dat dieren meespelen. Zeker schapen, omdat herders wél in het verhaal zitten. |