**ORDE van de DIENST**

**voor de 21e zondag van PINKSTEREN**

**2 oktober 2016**

**liturgische kleur: groen**

**thema:**

*‘wie bewaakt de vrijheid?’*

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

***in de Hooglandse Kerk***

voorganger: ds. Ad Alblas

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

organist: Anton Doornhein

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Orgelspel vooraf**

**Ruim 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 Diony Breedveld, ouderling van dienst

**Samenzang:** Gezang 414: 1+2(cantorij)+3

 **VOORBEREIDING**

 ***staande***

**Woord ter voorbereiding**

Moed en volharding wonnen van angst en wanhoop. Leiden hield stand tijdens het beleg door de Spanjaarden in 1574. Tot in de vroege morgen van 3 october het ‘ont-spanje’ zich voltrok. Massaal ging de bevolking naar de Pieterskerk. Men zong dit lied niet, men deed het wel: Wilt heden nu treden voor God de Here, Hem bovenal loven van harte zeer’.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, die hemel en aarde máákt. Die eeuwig trouw is en Zijn werken niet uit Zijn handen laat vallen.

Genade, vrede en barmhartigheid van de God de Vader en van Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Tussen 1 en 3 oktober, tussen taptoe en optocht, gaat het ook in de kerk over ‘drrie octoberr’.

Waarom vieren we dat feest na 442 jaar nog steeds? Omdat het zo’n echt Leids feest is natuurlijk. Maar, als je er over nadenkt: wat zijn ze toen opgeschoten met ‘Leidens ontzet’?

Hoe gaf men de duurbetaalde vrijheid vorm in onze stad? Was het wel vrijheid voor iedereen of meer een wisseling van de Macht? Vraag het de Rooms-Katholieken die tijdens de Opstand hun kerken zagen bestormd, beschadigd en overgenomen. Kijk naar de in de bevrijde stad kerkgebouwen van de Doopsgezinden en Lutheranen, weggestopt achter woningen…. en je weet het antwoord.

Toen de poorten weer open konden kwam niet onzichtbaar de vrijheid binnen. Vrijheid kan misbruikt worden voor nieuwe vormen van vrijheidsbeperking. Vrijheid is kwetsbaar. Daarom koos ik als thema voor vanmorgen: ‘wie bewaakt de vrijheid, van volken, groepen, individuen? Wapens, een sterke man, regels, afspraken? Hoe doen we dat nu, bij oorlog, tijdens vrede?

Laten we beginnen met een Kyrie te bidden voor onszelf en voor de hele wereld ter wille van de vrijheid.

**Cantorij:** Kyrie uit “Missa O magnum mysterium” -

Tomáz Luis de Victoria

**Kyriegebed**

God, we leren het maar niet. Verworven vrijheid draagt de kiem in zich van een volgende onderdrukking. Onderdrukten worden onderdrukkers.

God, we kunnen het wel… Volhouden als dat moet, standvastig blijven, tegen angst en wanhoop in. Zeker als we dat samen doen. Als de crisis in ons vertrouwen ons niet uit elkaar drijft. Geef ons, in onze vrijheid, de moed van toen om onze vrijheid te bewaken tijdens het onzichtbare beleg van invloed, sfeer en macht, van kwade machten in onszelf.

God, als we nu eens allemaal de vrijheid zouden bewaken van mensen met wie wij omgaan…. Is dat wat? Als we nu eens onszelf vrijwillig beperkingen zouden opleggen om de vrijheid van de ander dienen? Is wat U wilt? Kyrie eleison!

**Bemoediging**

Jullie weten hoe het gaat in de wereld, zei de Meester. Koningen heersen, mensen met macht spelen de baas. Zo mag het bij jullie niet zijn. Als je wilt groeien voor de nieuwe toekomst van God, moet je anderen dienen, zoals ik gekomen

ben, niet om te heersen maar om mensen te redden.

**Cantorij:** Psalm 150 (chant)

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen**

Over de Leidse vlag.

**Inleiding** bij de lezingen

Hoe gelovigen hebben geworsteld met de vraag hoe je je vrijheid beschermt blijkt uit 1 Samuël. Ze willen een koning.

**Elske:** Geen hoogdravende ideeën bij, ik vind het leuk om te lezen.. en bij te dragen aan de diensten…

In het Evangelie horen we woorden die dat verder uitdiepen. Tenslotte in Romeinen horen we een op het eerste gezicht niet aansluitend pleidooi, maar ik denk dat het tóch past…

**Schriftlezing**: 1 Samuel 8: 1-20

door Elske Burgers

**Samenzang:** Gezang 1001

**Schriftlezing:** Marcus 10: 35-38 + 41-45

en Romeinen 13: 1-7

**Samenzang:** Gezang 991: 1+2(cantorij)+3+4

**V E R K O N D I G I N G**

Ik wil met m’n vragen de 3-octobervreugde niet bederven maar verdiepen. Dat voorop gesteld. Ik vind dat wie feest viert de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat het feest blijft. Wie luid de vrijheid bezingen moeten die ook krachtig bewaken. Dan weet u alvast waar ik heen wil…

Hoe bewaak je je vrijheid?

Het Godsvolk ten tijde van de profeet Samuël vraagt om een koning, net als de andere volken. Een sterke man met een sterk leger zal hun vrijheid bewaken. Dat is een oud en altijd weer gegeven antwoord en het werkt. Velen gaven hun leven voor de vrijheid, van hun volk en van anderen. We gedenken hun offer voor onze vrijheid, om niet te vergeten. Het is een voordehand liggend antwoord: wie bewaakt de vrijheid het best: de sterkste. Ja…, als je *strijd* als middel kiest!

Kan dat anders? Ja!

Dat hoor je uit het verhaal van Samuël. Hij is een leider zonder macht. Zijn kracht is zijn wijsheid. Zijn vermogen om te luisteren. Naar de Stem die de stilte niet breekt: zó menselijk nabij en zo goddelijk verheven. Die Stem vertolken is zijn bijzondere gave. Daarmee bestuurt hij het volk, in wijze raad en rechtspraak, zó bewaakt hij de vrijheid!

Maar de werkelijkheid is hard. Mensen zijn hard-leers, strijden eerder met wapens dan met argumenten, laat staan met de wapens van respect, compassie en liefde. Wie heeft dan de moed van de belegerde Leidenaars, de volharding om niet te bezwijken voor geweld, dan wel dat te gebruiken?

Het Godsvolk is jaloers op de volken met wapens, met een leger, met een koning. Dat willen wij ook!

Samuël in zak en as en God er bij. Wat is hier fout aan?

Ze verkijken zich. Ze zijn verblind. Of de koning de vrijheid kan bewaken valt nog maar te bezien. Maar vóór het zover is ben je je vrijheid al kwijt, aan de koning, je geld, zonen, dochters. Het beste van ieder zal hij nemen, voor zich. Word wakker: hoe vrij ben je onder zo’n ‘sterke man of vrouw’?

Mopperend geeft Samuel, namens God, toe. Ze krijgen hun zin, maar: ‘achteraf niet zeuren! Dán geen ‘kyries’ meer…’

De verbittering van God en Samuël druipt er van af. Hier gaat een ideaal verloren. Een manier van leven, van de samenleving organiseren. Die met de onzichtbare God als koning en priesters en profeten als zijn zichtbare dienaren.

Met wijsheid als kracht, met rechtvaardigheid als middel, en liefde voor elk mens als uitgangspunt. Zijn als ‘God’.

Dat is Gods manier om de vrijheid te bewaken, maar dat ís moeilijk! Daar moet je wel helemaal voor gáán en het heel zuiver voor ogen hebben. De zonen van Samuël, zo dicht bij het vuur opgegroeid, kunnen het niet. Of willen het niet. Zij zijn precies als de koningen van de wereld: ze denken alleen aan zichzelf, laten zich omkopen, doen onrecht. Aan zulke priesters heb je ook niets als volk. Het luistert heel nauw.

Dat is de leerschool van twee van de beste leerlingen van Jezus. Dat hoorden we uit het Evangelie. Zij vragen om de machtsposities in het Koninkrijk van de Heer. Ze weten niet wat ze vragen. Zo dicht bij de Meester heerst ook de honger naar macht om te heersen, zo blijkt. Ze weten de weg niet. Met heersen en macht zit je niet in de buurt van God. Daarmee maak je de wereld niet beter.

Bij zulke bewakers is de vrijheid niet veilig. Dat is makkelijk in te zien. Zulke koningen, leiders, mensen *kunnen* de vrijheid niet bewaken, omdat ze *zelf* niet vrij zijn.

Dan kan je alleen worden door de weg van de Meester te volgen, en net als Samuël je af te stemmen op de Stem die de stilte niet breekt. Te bidden ‘Uw wil geschiede’, door mij!

Dat is een heel vrome en ambitieuze wens, maar weet wat je vraagt! Op de troon naast God zitten betekent ‘als God’ voor anderen zijn, zoals Samuel. Dat betekent, net als de Meester, alles los laten, er helemaal voor gaan. Dat is zeker niet comfortabel, brengt beslist lijden met zich mee.

Dat is zeker niet, wat je misschien denkt. Het is niet de baas spelen over anderen, maar jezelf af te vragen wat die ander nodig heeft om gelukkig te zijn, om méér vrij te zijn. Daar kan jij aan bijdragen. Niet door je eigen vrijheid op te geven, maar door de vrijheid te vinden om niet te hoeven winnen, niet te willen heersen. De vrijheid van Jezus die ruimte wist te scheppen voor slechte mensen, zoals de moordenaars en ruimte voor de onwetenden bij het kruis. Jezelf iets ontzeggen ter wille van vrijheid en geluk van de ander, dát is de vrijheid van Christus.

Het onuitroeibare misverstand bij vrijheid is de gedachte: nu mag ik *alles*. Daar tegenover stelt de profeet namens God, en Christus onze Heer, het tegenovergestelde: nu mag je n*iets* wat vrijheid ontneemt, van jou, van een ander.

Als er maar iemand geen vrijheid geniet in jouw omgeving, dan is jouw omgeving niet vrij. Dat geldt in het kleine zinsverband van vrienden en gezin, precies zo als in de nationale en mondiale samenleving.

Zo bezien was Leiden na 3 october 1574 in de verste verte niet vrij, door de al genoemde onderdrukking van katholieken bijvoorbeeld. Het zou ruim vier eeuwen duren voordat een katholieke priester, Jan van Well, de kansel van de Pieters-kerk op mocht. Daarmee heeft de 3 Octobervereniging toen werkelijk een symbolische daad van vrijheid gesteld.

Nu we Leidens ontzet blijven vieren schuurt nog steeds en steeds meer de vraag: zijn we wel vrij?! De Bijbelse kritiek luidt: zolang er nog één Leidenaar is die er onder gehouden wordt, buitengesloten, genegeerd, afhankelijk gemaakt, is Leiden niet vrij. Daarom heeft elke feestvierder de verantwoordelijkheid om het feest te prolongeren, telkens weer voor nieuwe onderdrukten.

Wie bewaakt de vrijheid?? JIJ!

Wie dat wil afschuiven en aan de overheid over wil laten wil ik de pas afsnijden. Met het Bijbelgedeelte dat de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de vrijheid tóch bij de machthebbers lijkt onder te willen brengen.

Paulus lijkt van deze door Samuël en Jezus krachtig afgewezen ‘koningen’ een hoge pet op te hebben. ‘Je hoeft niet bang te zijn voor de machthebbers als je goed leeft’. Dat zou Samuël zo nooit zeggen. Dat alle macht van God komt, onderstrepen wij al evenmin als we zien op welke manier mensen aan de macht komen. Dat de overheid jou en je vrijheid beschermt is niet altijd overal de realiteit. Dat was zeker in Rome waar de mensen wonen aan wie Paulus dit schrijft niet het geval. Wat heeft dit hoofdstuk veel discussie en hoofdbrekens gekost. Dit klopt niet met de rest.

Moet Romeinen 13 dan, evenals andere teksten, bijvoorbeeld over lang haar voor vrouwen, en over slaven die maar slaven moeten blijven, als tijd- en situatie-gebonden worden uitgelegd? Misschien is dit gezegd om de gelovigen die hun vrijheid in Christus verwisselden met losbandigheid in toom te houden misschien? Om te voorkomen dat ze allemaal voor de leeuwen gegooid zouden worden, maar niets doen wat de autoriteiten niet welgevallig is? Misschien.

Ik heb een verrassend mooie uitleg gevonden bij Bonhoeff-er. Paulus beweert niet ‘dat de wereldse orde zo goed en goddelijk zou zijn dat die niet omver geworpen zou mogen worden… maar dit: dat de grondslagen van de wereld reeds aan het wankelen zijn gebracht door de daad van Jezus Christus, door de bevrijding die de slaaf zowel als de vrije door Jezus Christus heeft ervaren’.

Hijzelf zou die vrijheid ervaren en beschrijven als: ‘ik trad vanmorgen m’n cel uit als een kasteelheer uit zijn slot, ik sprak met mijn bewakers, als was ik de vrije….’.

Die vrijheid te kennen en je daarin te oefenen met volharding is de vreedzaamste en veiligste, de goddelijke weg, om de vrijheid te bewaken. Dank God!

**Samenzang:** Gezang 44: 1+2(cantorij)+3

 *op aangeven van de voorganger: staande*

  **DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

**Cantorij: ‘**Bewaert Heer, Hollandt en zalicht Leyden’

* Cornelis Schuyt 1557-1616

**Dankgebed** en voorbeden,

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

en Cantorij: ‘O Thou the central orb’ - Charles Wood

 O Thou, the central orb of righteous love,

Pure beam of the most High, eternal Light

Of this our wintry world, Thy radiance bright

Awakes new joy in faith, hope soars above.

Come, quickly come, and let thy glory shine,

Gilding our darksome heaven with rays Divine.

Thy saints with holy lustre round Thee move,

As stars about thy throne, set in the height

Of God's ordaining counsel, as Thy sight

Gives measured grace to each, Thy power to prove.

Let Thy bright beams disperse the gloom of sin,

Our nature all shall feel eternal day

In fellowship with thee, transforming clay

To souls erewhile unclean, now pure within. Amen.

**Samenzang**:Gezang 868: 1+2(cantorij)+4+5

**Slotwoord**

‘…. Niet dat de wereldse orde zo goed en goddelijk

zou zijn dat die niet omver geworpen zou mogen worden…

maar alleen daarom, dat de grondslagen van de wereld

reeds aan het wankelen zijn gebracht door de daad

van Jezus Christus, door de bevrijding die de slaaf

zowel als de vrije door Jezus christus heeft ervaren’

 *Dietrich Bonhoeffer in ‘Navolging’*.

**Zending en zegen**

met door de cantorij gezongen ‘amen’

**Samenzang**: Gezang 708: 1+2

**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.*

**Woord ter voorbereiding**

Moed en volharding wonnen van angst en wanhoop tijdens het beleg van Leiden in 1574. De stad hield stand tot in de vroe-ge morgen van 3 october het ‘ont-spanje’ zich voltrok. Toen zong men het niet maar ze deden het massaal: ‘wilt heden nu treden voor God de Here, Hem bovenal loven van harte zeer’.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, die hemel en aarde máákt. Die eeuwig trouw is en Zijn werken niet uit Zijn handen laat vallen.

Genade, vrede en barmhartigheid van de God de Vader en van Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Tussen 1 en 3 oktober, tussen taptoe en optocht, tussen de lege glazen en de al weer bijna gevulde in, móet het ook in de kerk wel gaan over ‘drrie octoberr’.

Waarom vieren we dat nog steeds, behalve dat het zo’n echt volksfeest is? Wat zijn ze toen opgeschoten met ‘Leidens ontzet’? Wat is er veranderd: hoe gaf men de hoogbetaalde vrijheid vorm in onze stad? Was het vrijheid voor iedereen, of een wisseling van de Macht? Vraag het de Rooms-Katho-lieken die tijdens de Opstand hun kerken zagen bestormd, beschadigd en overgenomen. Kijk naar de kerkgebouwen van de Doopsgezinden en Lutheranen, weggestopt achter wonin-gen. En je weet het antwoord.

Vrijheid als hoogste goed is het waard om voor te vechten,

om voor stand te houden, ook als dat offers vraagt.

En: als die vrijheid er is, hoe blijft die? ‘Wie bewaakt de vrijheid?’ Wapens, een sterke man, regels, afspraken? Goede raad is duur… Hoeveel privacy/vrijheid offer je op voor de veiligheid en vrijheid? Hoe vrij ben je als onzichtbare mach-ten je begluren, belagen, beheersen.

Bidden voor onszelf en voor de hele wereld, om het grote mysterie te ontvangen van vrede en vrijheid!

**Cantorij:** Kyrie uit “Missa O magnum mysterium” -

Tomáz Luis de Victoria

**Kyriegebed**

**Bemoediging**

**Cantorij:** Psalm 150 (chant)

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen**

**Inleiding** bij de lezingen

**Schriftlezing**: 1 Samuel 8: 1-20

door Elske Burgers

**Samenzang:** Gezang 1001

**Schriftlezing:** Marcus 10: 35-38 + 41-45

en Romeinen 13: 1-7

**Samenzang:** Gezang 991: 1+2(cantorij)+3+4

**Verkondiging**

**Samenzang:** Gezang 44: 1+2(cantorij)+3

 *op aangeven van de voorganger: staande*

  **DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

**Cantorij: ‘**Bewaert Heer, Hollandt en zalicht Leyden’

* Cornelis Schuyt 1557-1616

**Dankgebed** en voorbeden,

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

en Cantorij: ‘O Thou the central orb’ - Charles Wood

 O Thou, the central orb of righteous love,

Pure beam of the most High, eternal Light

Of this our wintry world, Thy radiance bright

Awakes new joy in faith, hope soars above.

Come, quickly come, and let thy glory shine,

Gilding our darksome heaven with rays Divine.

Thy saints with holy lustre round Thee move,

As stars about thy throne, set in the height

Of God's ordaining counsel, as Thy sight

Gives measured grace to each, Thy power to prove.

Let Thy bright beams disperse the gloom of sin,

Our nature all shall feel eternal day

In fellowship with thee, transforming clay

To souls erewhile unclean, now pure within. Amen.

**Samenzang**:Gezang 868: 1+2(cantorij)+4+5

**Slotwoord**

‘…. Niet dat de wereldse orde zo goed en goddelijk

zou zijn dat die niet omver geworpen zou mogen worden…