**ORDE van de DIENST**

**voor de zevende zondag van PINKSTEREN**

**26 juni 2016**

**liturgische kleur: rood**

**thema:**

*‘je gaat er voor...’*

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

***in de Hooglandse Kerk***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Sander Booij

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Orgelspel vooraf**

**Enkele minuten voor aanvang** van de dienst

komen de predikant en kerkenraadsleden binnen,

waarna de kaarsen worden ontstoken,

daarop volgt

**meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting van

persoonlijk gebed en toewijding

 *waarbij graag: stilte*

**Welkom**

door Geertrui Betgen, ouderling van dienst

 **VOORBEREIDING**

 ***staande***

**Samenzang:** ’Het liefste lied van overzee’, lied 1

**Woord ter voorbereiding**

We beginnen groots. Begroeten de dag als lichtstraal van God. Laten ons meenemen door een nieuwe wind van liefde. Daartoe helpe ons God Almachtig.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, die hemel en aarde maakt, die eeuwig trouw is en ons nooit laat vallen.

Ontvang barmhartigheid, genade en vrede in overvloed van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

‘Je gaat er voor…’ Dat is de ‘rode draad’ door deze dienst, een belijdenisdienst ter afsluiting van ‘bewust geloven’.

Onder de indruk van de architectuur en sfeer van deze kerk, op deze historische plek, kan ons niet ontgaan dat *ons* ‘er voor gaan’ een *voort*gaan is, in het spoor van de mensen die ons door de eeuwen heen zijn *voor*gegaan. Het komt er nu, in deze fase van de geschiedenis, op aan dat *wij* er voor gaan.

We gaan hierin niet alleen.

Voor de Katholieke Parochie van Leiden sprak de bekende TV-presentator Leo Feijen. Hij bepleitte: dicht bij God zijn, vertrouwen op de heilige Geest én vanuit die stilte zichtbaar zijn, buiten je binnenkamer en kerk’. Er voor gáán...!

Hetzelfde drijft de islamitische gelovigen. Dat maakten Lex Ras en ik mee tijdens ons bezoek namens de Raad van Kerken bij het vrijdaggebed en de iftarmaaltijd van het Islamitisch Centrum Leiden Al Hijra aan de Ter Haarkade. Tijdens deze maand van vasten is hun gebed intens én hun gerichtheid naar buiten uitgangspunt. De grote ramen van de moskee geven aan dat je naar binnen mag kijken. Als je binnen komt wacht je een hartelijk welkom, als anders gelovige ‘broeder’ of ‘zuster’.

***Met velen*** gaan we - als dat moet: tegen de heersende wind in - voor een nieuwe wind in onze wereld: de wind van de éne God. Wij gaan samen met wie maar wil voor verdraagzaamheid en barmhartigheid, vriendschap en compassie…, liefde.

**Kyriegebed**

Met Franciscus van Assisi stemmen we daar op af.

**Stilte**

Heer, maak mij een instrument van uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn,

vergiffenis schenken aan mensen die zwak zijn.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’

**Stilte**

Heer, laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’

**Stilte**

Heer, help mij niet alleen om zelf gelukkig te zijn maar ook om anderen gelukkig te maken. Niet alleen om zelf begrepen te worden maar ook om anderen te begrijpen. Laat Uw liefde in mij stromen en overstromen in liefde voor mensen, in zorg voor de natuur en verantwoordelijkheid voor deze wereld.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’

**Bemoediging** van de profeet Jesaja

‘IK ga iets nieuws doen’ zegt God, ‘Het is al begonnen, merk je het niet? ”Ik zal er zijn, zonsopgang, nieuw verbond”. Met Jezus: ‘Gods nieuwe wereld is midden onder u’. Halleluja!

**Samenzang:** Gezang 324

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

God, adembron die ons te drinken geeft. Hoe dorsten wij te weten wie *Gij* zijt. Om in het stille water met Uw diepe gronden de weerspiegeling te zien van wie *wij* zijn. Op ons best, op ons mooist: Uw beelddragers.

Om te ontdekken wie U bent bidden we, zingen we. Velen onthouden zich deze maand overdag van wat maar kan, ter wille van hun zuivering, hun verbinding met U en elkaar.

Wij lezen vanmorgen, zoals altijd in onze traditie, uit de Bijbel, die vrolijk over U schrijft dat U komt, dat U er al bent, als een zonsopgang. Open ons Uw woord, dat we het volhouden in de nabijheid van zoveel vuur. Uw woord is ons heilig. Het bevrijdt ons. Ook beschaamt het ons, vervoert ons. Het troost en soms tart het, om ons te bewegen’.

Laat, barmhartige God, uw nieuwe wind maar waaien….!

**Gesprek met de kinderen**

Waar zou jij alles voor uit je handen laten vallen??

Daarover gaat het vandaag in de kerk.

**Inleiding** bij de lezingen

We pakten de Bijbel en zochten het gedeelte op dat volgens rooster aan de orde is. We vonden het aanvankelijk maar niks, zeker niet geschikt voor een belijdenisdienst. Wat moeten onze niet-kerkelijke vrienden wel niet denken?

Nou ja, ook wel kerkelijke vrienden zullen wel even met ge-kromde tenen zitten bij de Bijbellezing, vooral bij de tweede dan, maar wees gerust: het is na het oppoetsen van de oude woorden een glansrijke wijsheid geworden, die van het thema voor vandaag. De eerste is er door mij bij gekozen als tegenwicht, een tegenbeeld. Grietje leest.

**Schriftlezing**: 1 Koningen 19: 19-21

door Grietje de Boer

**Samenzang:** uit ‘Jij mijn adem’, lied 202: 1+2

**Schriftlezing:** Lucas 9: 51-62

**Samenzang:** uit ‘Jij mijn adem’, lied 199: 1+2+3

Het is geen gezellig stuk uit ons heilig Boek. Wat voor indruk krijg je van *geloven*? Het gaat niet gemakkelijk. Het is radicaal, compromisloos. Best hard, onbegrijpelijk dat een geïnteresseerde niet eerst zijn vader mag begraven.

Wat móet je met zo’n tekst. Het ís dat we in ‘bewust geloven’ niet snel weglopen voor uitdagingen….

Wat is de uitdaging dan? Als je het al te radicale even laat voor wat het is, zet het je wél aan het denken, triggert het je… OK dus, niet te bang, gewoon lezen: we gaan ervoor.

Eerst maar even wat drempels wegnemen.

We struikelden direct al over de vermelding dat Jezus niet ontvangen werd in *een* dorp in Samaria. Dat je niet weet in welk dorp dat is maakt dat de hele wereld dat dorp kan zijn.

Zó wil de Bijbel gelezen worden. Zó is het akelig actueel.

Niet welkom. Geen slaapplaats. Geen dak boven je hoofd.

Omdat je ergens anders vandaan komt en ergens anders heen gaat, en dat ‘ergens anders’ zint ze niet ook.

Méér weten? Vraag het de vluchtelingen. Vraag het de aan lager wal geraakten. Vraag het na bij het kamerbureau waarom Achmed hoort dat alles vol is en Hans een kamer mag uitkiezen. Dit is de wereld waar we in wonen dus.

Niemand uitgezonderd. Ook onze grote Meester Jezus niet.

Wat te doen?

Je kunt wel begrijpen dat Jakobus en Johannes er met de botte bijl op af willen gaan. Zóiets kán niet! Wat ze meemaken is inhumaan, geen onderdak verlenen, iemand niet het broodnodige bieden?

‘Een bom er op’. Laat heilig vuur dit kwaad uitroeien.

Wie voelt nooit zo’n gedachte opkomen?

Ze grijpen het niet zomaar uit de lucht. Er zijn oude verhalen over verterend vuur. Of het precies zo gegaan is of latere interpretatie is weet niemand, maar het drukt uit hoe veel mensen denken: ‘laat de hemel ingrijpen!’ Dus niet!

‘Zo moet je niet praten’ zegt Jezus. Hij geeft ze er van langs. Dat wordt onderstreept doordat hij zich omdraait.

Zó kan hij niet verder. Zó komt hij niet waar hij heen wil.

Zo komt hij niet dichter bij de hemel en zij en wij ook niet!

Harder dan de onbekende ongastvrije mensen spreekt de Meester tegen zijn geliefde vrienden. Die kunnen dat wel hebben. Die hebben daar recht op. Het zou onder de maat van zijn liefde zijn als hij hen niet van deze algemeen aanvaarde dwaalweg af hield! Hij reageert volgens het bekende stramien: ‘zacht naar buiten en hard naar binnen’.

Wij zijn op de verkeerde weg met het oordelen over anderen, met het elkaar de maat nemen, met keiharde zakelijkheid en bloedeloze veroordeling van anderen. En dit ook nog eens zelf bestraffen met beroep op God of de hogere moraal.

Jezus volgt dat niet en als wij zo praten volgen wij zijn weg niet!

Het is hard en helder. Heilzaam ook. Anders verandert er nooit iets. Laten we hopen en bidden dat de wind van vernieuwing onze gezapige gemakzuchtige traagheid verjaagt. Als God iets uit de hemel stuurt is dat niet vuur om te vernietigen, maar de wind van zijn adem om te vernieuwen.

Jakobus en Johannes en met hen allen die Christus willen volgen moeten bereid zijn en zich oefenen om niet om vuur te bidden maar om verandering. Niet om het winnen van de oorlog maar om een instrument van vrede te worden. OK?!

Nu klopt het dat dat dat niet mee valt. Dit zal je uit je comfortzone brengen. Steeds méér naarmate je verder groeit in ‘de weg’ die je voert naar je bestemming als mens van God.

Dat is de ervaring van gelovigen. Dat kan verwarren, zelfs afstoten, maar zó gaat het als je er voor gaat!

Niet om de gezelligheid doen we aan geloof, maar om onszelf en de wereld tot een gastvrij huis voor God te maken. Daarmee bouw je aan de nieuwe wereld, tegen alle verwoesting van deze tijd in. Huizen of hutjes van verdraagzaamheid. Plekken waar mensen ‘thuis’ komen, zichzelf kunnen zijn, waar helende ontmoetingen een kans krijgen. Waar de zorg voor de natuur wordt aangewakkerd. En gerechtigheid wordt geoefend. Op dit punt bijt Janneke Stegeman, één van de genomineerden voor ‘theoloog van het jaar 2016’ zich vast in haar kritiek op een slappe kerk, die liever geen conflict heeft dan het opneemt voor wie onrecht wordt aangedaan.

Zo bezien heeft geloven met *alles* wat je doet of niet doet, te maken. Niet alleen met bidden en Bijbellezen en zingen. Dat is en blijft de ‘bron die ons te drinken geeft’. Maar het kan niet blijven bij ‘drinken’, ‘voeden’, consumeren. God heeft mensen nodig om de hemel op aarde te realiseren. Dat is wat Jezus weet als geen ander, waarom hij mensen aanspreekt om mee te doen. Geen selecte groep: *alle* mensen worden desgewenst opgesteld in de selectie van Gods nieuwe wereld. Ongeacht ontwikkeling, ras, sexe, culturele achtergrond, geloofsvisie. Dat heeft hij er wel ingepeperd. Er is geen uitgebreide kennis van de bijbel voor nodig, al is het heel inspirerend om je regelmatig met ons heilige Boek bezig te houden. Of je alles begrijpt, of je het al of niet met de verhalen eens bent, of je twijfelt of je verschanst in je huisje van vertrouwde zekerheden, ‘be who you are’, wees jezelf en ga méé. Ga er voor! Laat je door niets weerhouden.

Dan stuiten we op die absurditeit van het niet mogen begraven van je vader. Dat kan niet kloppen omdat het begraven van je dierbaren een gebod van God is, als je dat zelf niet zou bedenken. Hoe dat in strijd zijn met deze weg?

Om dit te relativeren hebben we gezien hoe de grote profeet Elia dat deed. Die geeft de door hem geroepen volgeling Elisa alle ruimte om z’n werk af te maken. Zonder er één woord aan vuil te maken werpt hij hem de profetenmantel om en loopt quasi-onverschillig verder. Zoiets van ‘het komt wel’, ‘hij komt wel’..

Hoe moet je dan die uitspraak over het niet-begraven opvatten als die niet concreet-letterlijk bedoeld *kan* zijn?

Het is een stijl van spreken: iets doorvoeren tot in het absurde. Het is ‘bij wijze van spreken’. Zo spraken ze graag in het Israël van Jezus en de discipelen. Uitdagen, triggeren, tergen, schuren, met een glimlach van verstandhouding. Zacht naar buiten, hard naar binnen. Dat is goed voor je. Alleen door het slijpen gaat de diamant schitteren, jij ook!

Wat is dat concreet? Bedenk dat zelf. Je door niets en niemand laten afhouden van je weg, van de weg van de Meester. Daarvoor buiten de kaders denken en buiten de paden gaan, ongehoorde dingen doen, dan wel nalaten. Tegen je eigen natuur en zelfs tegen het gebod van God in gaan. Ja, toe maar!

Als je dat op een goed moment ziet gebeuren, of misschien zelf doet, dank God. Dat is de liefde die door stenen breekt. Dan vallen grenzen weg. Ben je even in de wereld achter deze wereld, verscholen ín deze wereld: in de nieuwe wereld van God. Hoe meer mensen met dit soort momenten des te mooier de wereld wordt. Daar doe je het voor.

 *op aangeven van de voorganger: staande*

**Samenzang:** Gezang 150a: 1+2

 **BELIJDENIS en DOOP**

**Afsluiting ‘bewust geloven’**

De kring ‘bewust geloven’ bestaat uit een aantal intensieve ontmoetingen, met de geloofstraditie waarin wij staan en met je eigen plek daarin. Na een aantal avonden Bijbelcatechese komen de eigen geloofspapieren op tafel. Dat levert spannende en ontroerende gesprekken op, weten wij!

Om verschillende redenen zijn twee mensen van het begin niet tot het eind door gegaan. Tegen het eind aan kwam iemand even binnenlopen om de sfeer te proeven. Uiteindelijk zijn we met z’n vieren het hele traject door gegaan.

‘Bewust geloven’ als titel is ooit door deelnemers bedacht en nog niet vervangen voor een betere aanduiding. Dat is het precies. Onafhankelijk je kennis, de mate van kerkelijke betrokkenheid, ook ongeacht of je belijdenis wilt doen, je ontmoet elkaar rond de grote levensvragen, de trage vragen waar je een leven lang mee bezig bent. Wie ben ik, hoe sta ik in deze wereld, hoe verhoud ik met tot mensen, de natuur, tot de zwakkeren. Welke ethische of morele orde is jouw oriëntatiepunt?

Het was geweldig, kan ik zeggen, om dit met jullie te beleven. Ik laat er zo wat van doorklinken als ik jullie persoonlijk bedank. In je eigen woorden, over wat je bezig houdt, hoe je denkt, zeker ook: waar je staat, waar je voor gaat. Met voor Robin zijn geloofsbelijdenis en doop.

 ***staande***

**Vraag aan allen,**

Beste medemensen, medeontvangers van het leven, medegeroepenen door het leven, hier onomwonden: de Levende genoemd. Wilt u met Robin het leven in dankbaarheid en verwondering aanvaarden en daarin reisgenoten zijn van allen die zó op weg zijn en daar voor gáán?

**beantwoord met “JA, VAN HARTE”**

**Samenzang:** Gezang 412: 1+3

 *wilt u blijven staan voor de eerste gebedsintentie*

  **DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

**Dankgebed** en voorbeden,

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang:** Gezang 1014

**Slotwoord**

“Als ik God zeg dan bedoel ik niet

al de bomen met hun hoofd omhoog,

en de zon niet met zijn gouden oog,

en de hemel niet en het verschiet…

Ik bedoel het goddelijk gelaat

dat onzichtbaar is, de stem zo stil…

 *uit ‘Denkend over God en mij’*

 *- J.W. Schulte Nordholt*

**Zending en zegen**

**Vredegroet**

**Uitleidend orgelspel:**

*Na afloop van de dienst bent u van harte welkom*

*in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot*

*van een kopje koffie of limonade­*