ORDE van de DIENST

voor de eerste zondag van de VEERTIGDAGENTIJD

**op 22 februari 2015**

***naam van de zondag: ‘invocabit’***

***“als je mij roept dan geef Ik antwoord”***

**liturgische kleur: paars**

**thema:**

*‘de gevaren van de woestijn’*

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

***in de Hooglandse Kerk te Leiden***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Theo Visser

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Inleidend orgelspel: Psalm 51 - Gerrit 't Hart

**Kort 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 Aiko de Raaf, ouderling van dienst

# VOORBEREIDING

***(staande)***

**Introïtustekst:**

# “Omdat je mij liefhebt zal Ik je redden.

# Als je mij roept dan geef Ik antwoord.

Als er gevaar is ben Ik bij je,

Ik zal je bevrijden en je gelukkig maken”.

# Samenzang: Gezang 91a

# Woord ter voorbereiding

Laat diep doordringen wat we zongen: ‘God legt zijn vleugels van genade beschermend om je heen als vriend’.

**Stilte**

# Aanroeping en groet

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

Ontvang nu de genade, barmhartigheid en vrede van God. En van Jezus Christus, die gestorven is en opgestaan en leeft in de eeuwen der eeuwen, door de Heilige Geest.

**VEROOTMOEDIGING**

De veertigdagentijd is begonnen. De kerk kleurt paars. De kleur van bezinning en verdieping. We gaan op weg naar Pasen, die weg van een voortgaande bevrijding. Onvermijdelijk verbonden met strijd met jezelf, met de omstandigheden, met mensen. Er zijn er zovelen die hierin een weg zoeken, misschien wel iedereen, toch moet je het zelf doen. Met je eigen mogelijkheden en moeilijkheden. Terwijl buiten je het kwaad oprukt, tot aan de grenzen van Europa, opduikt in ons eigen land, misschien wel in je vertrouwde omgeving… Alsof onze wereld woestijn wordt: gevaar van alle kanten…. Laten we voor onszelf en voor de hele wereld bidden!

**Kyriegebed**

**Stilte**

O God, uw wereld is in nood! Dat hoeven we U niet te vertellen. Als Iets of Iemand dat weet, dan bent U dat wel. Uzelf bent in ons midden: hongerig, dorstig, bedreigd, bespot, mishandeld, gemarteld. Uw bloed spat alle kanten op in elke bloedspat van één van uw mensen.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Stilte**

O God, wat doen we U en elkaar aan! Onze wereld zou een paradijs kunnen zijn, een tuin om te bewerken, een lusthof rond de levensboom. Maar onze voorgeslachten en wij meenden het beter te weten. Door onze tomeloze hoogmoed en vernietigende arrogantie ging en gaat het paradijs verloren.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Stilte**

O God, we willen niet weglopen, Uw wereld in nood niet verraden, onze hoge bestemming niet opgeven. Hier zijn we, deze veertig dagen, om de weg van Uw zoon te gaan. Als net de zijne ook onze levensweg wordt opgebroken, als de wereld woestijn wordt, zend Uw engelen om ons heen, wees onze vaste burcht in de strijd met de vorst van het kwaad.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Bemoediging uit Psalm 91**

**‘**De Heer beschermt je, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels’.

**Samenzang:** Gezang 898: 1+3+4

# DIENST van het WOORD

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Projectlied voor de veertigdagentijd**

en gesprek met de kinderen over: ‘met lege handen’

**Inleiding** bij de lezingen

We maken onszelf vanmorgen deelgenoot van de oude en wereldwijd gevolgde traditie om op deze 1e zondag in de 40dagentijd het Evangelie te lezen van de verzoeking in de woestijn. Er is gevaar, maar je weet nog niet waar. Daar gaan we, als je meedoet, achter komen. De preek volgt vanmorgen strak de tekst van Marcus.

Daarvoor horen we uit de apostolische brieven over de gevaren van het leven dat vaak een woestijn is. We hebben te strijden tegen bijna bovenaardse machten.

Dat is de ervaring van alle tijden. In de oude Psalm 91 ruik je het angstzweet van de dichter maar je ziet ook zijn geloof.

**Schriftlezing**: Psalm 91, beurtelings gelezen en gezongen,

gezongen: 2 en later: 6+7

**Samenzang**: Psalm 91: 2, later 6+7

**Schriftlezing:** Efeziërs 2: 1-2+10

door Raluca Rietkerk

**Tekstlezing**: Marcus 1: 12-13

**Samenzang:** Gezang 542

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

Waarom vertelt Marcus zo weinig over de verzoeking van Jezus in de woestijn? Ik ben wel nieuwsgierig…

Zou hij niet meer weten? Wil hij niet zeggen wat hij weet? Hoe *kán* hij iets weten, hij was er toch niet bij?

Jezus is alleen, zo gaat dat altijd met verzoekingen. Die zijn privé. Iets tussen een mens en z’n God, tussen jou en je ziel. Woestijnervaringen verdragen geen kijkers.

De Geest neemt Jezus mee. Dat duidt op iets heiligs. Dat respecteer je. Halt dus.

Die terughoudendheid is een belangrijk signaal. Om óók zelf niet over grenzen te gaan: anderen niet uit te horen, al helemaal niet te zeggen hoe ze het eigenlijk zouden moeten doen. In de woestijn heb je geen behoefte aan ‘adviezen’ vanaf de zijlijn, van die beste stuurlui, wel aan deelgenoten.

Daarvoor hoef je natuurlijk niet veertig dagen de woestijn in. Dat zou een leuk uitstapje zijn maar we zouden zo Jezus in zijn zielenstrijd niet ontmoeten.

We hoeven daar voor ook niet zo ver van huis te gaan. Die ‘woestijn is dichtbij’. Als je er sterk aan denkt, bén je er al.

Zoals nu. Zie de kerkdienst als woestijnervaring, een uurtje losgerukt van het alledaagse.

Met enig geweld. Jezus wordt bij de kraag gegrepen door de Geest. Eruit gezet, weggeslingerd, naar niemandsland. Even wat tijd voor je ziel; ontmoeting met jezelf en met God. Het kost altijd moeite om je aan de woestijn toe te vertrouwen. Heeft iets onveiligs, er loert gevaar. Daar ben je alleen met je gedachten, met alles wat je meesjouwt.

Waar loop je dan tegenaan?

Daar wil Marcus wel wat over kwijt. Niet dat hij toch stiekem achter Jezus aan is gegaan, hij wéét hoe dat gaat. Hij spreekt uit eigen ervaring. Zó hebben de latere Evangelie-schrijvers Mattheüs en Lucas dat ook gedaan. Ze weten wat er op mensen af komt in de woestijn, kennen de gevaren. Hun volk heeft 40 jaar ervaring. Dan mag je meepraten.

Zo ontstond de latere invulling van die drie verzoekingen.

Wat Marcus wil delen, en daarin wordt hij direct door de anderen bijgevallen: vroeg of laat kom je de duivel tegen.

Hoe dan ook. Dat kan een gifslang met ziekmakende woorden zijn, de drankduivel of de geldduivel. Een verwarrende gedachte die je van jezelf vervreemdt, sterk, dwangmatig, gekmakend. Doel: ‘de duivel wil hem laten zondigen’.

Dat is de aard van het beestje. Om niet in dat beeld van die slang vast te blijven zitten, kun je het ook omdraaien. Alles wat je doet zondigen, waardoor je anderen en jezelf schaadt, waardoor je liefdesenergie wegstroomt, bittere gal je dagen vergalt, dat ís ‘duivel’, ‘vernieler’, ‘kapotmaker’.

Hoe je je de duivel voorstelt is niet zo belangrijk, als je er maar op bedacht bent dat die er meestal niet gevaarlijk uit ziet. Eerder zo’n wolf in schaapskleren is. Vriendelijk, wellevend, dienstbaar, zelfs vrome taal uitslaat.

Het is niet altijd direct duidelijk wat er mis is. Wat levensgevaarlijk is, lijkt vaak wel logisch, redelijk, leuk.

Kijk naar het oerverhaal van het paradijs: ‘zou je ook niet een beetje meer ‘god’ willen zijn? mooi toch? Pakken die verboden vrucht. En ja: dan zie je ‘goed en kwaad, vooral het kwaad dat je over je heen haalt. Het paradijs verloren. Het vertrouwen weg, God als vaste burcht opgeblazen. ‘Met als onvermijdelijk gevolg: elkaar de schuld geven, tot zondebok maken, je broeder doodzwijgen, doodslaan. Dát was dus de duivel! Bij Kaïn ook al ‘buiten in het veld’. Als er geen helpers zijn. De duivel is gevaarlijk. achtervolgt je, waar je ook gaat die kun je niet van je afschudden. Die moet je bestrijden.

Nu moet je je ook weer niet bang laten maken voor die duivel. De duivel stelt niet zo veel voor, stelt geen ‘moer’ voor. Het is niet soort ‘god’, maar dan een kwade. De duivel kan niets wat jij niet zelf doet. Het is wel een enorm sterke kracht, die zelfs krachtiger te werk gaat naarmate je zelf groeit in je geloof. Het is inderdaad een ‘verleider’ en ‘verzoeker’. Je moet waakzaam zijn maar *jij* bepaalt uiteindelijk.

Dat is niet makkelijk. Daar moet je je goed in oefenen. De woestijn is vol gevaar, van binnen en buiten. Je neemt alle zorgen, schuld en mislukking mee. De woestenij van onze wereld draag je mee. De pijn die je is aangedaan, en ook de schade die jij anderen berokkende. De angst neem je mee voor wat er op ons afkomt in onze wereld. De agressie van IS op weg naar Rome als soort hoofdstad van het christendom. De explosieve situatie in Oekraïne, de economische situatie in de Eurolanden, met alle gevolgen voor je eigen inkomsten en zekerheid.

Onveiligheid en zinloos geweld om de hoek. De onuitwisbare beelden van wat mensen elkaar aandoen, martelingen, moorden. Mensen als wilde dieren, roofdieren, machtslustig, wellustig, onverzadigbaar. Er is gevaar in onze wereld, die

zelf woestijn lijkt, meer chaos dan mensenland.

Wat ik bij mezelf en anderen merk is dat je soms door de knieën gaat voor dit alles. Je aanvaardt het. Het gebeurt nu eenmaal. Ik kan er toch niets aan doen. En als ik er al iets aan zou willen doen dan loop ik zelf gevaar… Alsof het niet gevaarlijk is om er niets aan te doen! Ik zie mezelf en anderen soms een knieval maken voor het kwaad. Uit angst jezelf onderwerpen aan de machten van deze wereld. Voor zo’n knieval voor de duivel werd Jezus tenminste nog de ‘macht over alle koninkrijken’ voor gehouden… Wij maken zomaar een knieval zonder zicht op beloning, sterker met als resultaat dat het kwaad vrij spel krijgt. We laten het er bij zitten, gaan zitten, mopperen op anderen, schuiven verantwoordelijkheden af. We zijn als gemartelden die proberen de gunst van hun martelaars te winnen in de hoop zo minder pijn te moeten verduren. Zómaar op de knieën.

De duivel lacht zich rot!

Alleen voor God op de knieën! Weet Jezus, weet Marcus, dat

is de ervaring door schade en schande van het Godsvolk. Neem dat vooral letterlijk. Dat ‘*alleen’*. Dat is je redding. De ENE is je redder. Alles wat zich verder als heilbrenger aandient wordt je ondergang. We laten ons zó makkelijk misleiden, verleiden… De duivel is de grote verleider.

Ik gaf als 6 jarig jochie m’n step weg aan jongens die me beloofden met een grote brandweerauto terug te komen. Ga eens even na, nu we toch een soort woestijnervaring hebben wat je zelf kwijt bent geraakt door verleidelijke beloftes.

Een voorbeeld? Dat leen ik dan van Lucas. Ik denk aan dat hardnekkige misverstand dat de harde werkelijkheid je tot levend brood kan worden. Dat je geluk vindt door te hebben. Dat je zekerheden kunt verwerven als je er maar van alles voor overhebt. Dat je gevoed kunt worden door financieel en maatschappelijk welzijn. Hoe lekker ook, vergis je niet, het blijft keiharde materie, die stenen worden *nooit* broden.

Dat kan zelfs Jezus niet. Dat wíl hij niet. Zulke broden zouden als een steen op de maag liggen.

Wat je echt voedt is het ‘brood van God’. De gedachten en woorden van God. De verhalen over God, de ervaringen met God, de riten om je met God te verbinden. Dit wordt getest in de woestijn. Met als uitkomst: als je met lege handen op weg gaat, ontbreekt het je aan niets. Dat heeft het Gods-volk ontdekt. Brood uit de hemel, water uit de rots. Als je stopt met pakken kan je krijgen, alleen dat maakt rijk.

Al is er nog zo veel gevaar in de woestijn, het ís te doen. Je bent er ook niet alleen, al lijkt dat zo. Dat leren kinderen met het verhaal van Eef. Je bent in de woestijn niet alleen met de duivel, geharnast of niet. Nauwlettend wordt dit alles in de gaten gehouden door de Geest, door God, die je vasthoudt, opvangt als je valt, zoals Psalm 91 bezingt.

De beproeving van de wildernis wordt de komende weken verder uitgewerkt. Hij die van stenen geen broden wilde maken werd zelf het levensbrood. Die niet door de knieën wilde ging tot het uiterste voor God in Getsemané. Die de sprong niet wilde maken vanaf het dak van de tempel werd wél opgevangen toen stervend viel in de handen van God.

Hij die de gevaren van de woestijn overwon is je bondgenoot, legt een arm om je heen. In de gevaren van de woestijn helpen de engelen je. Is God misschien dichterbij dan ooit!

**Samenzang:** Gezang 340b

*op aangeven van de voorganger:* ***staande***

**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 538

*op aangeven van de voorganger:* ***staande***

# Slotwoord

# “Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

waar ook ter wereld mensen zijn.

Blijf zo genadig met ons bezig

tot wij in U volkomen zijn”

*Huub Oosterhuis*

# 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.*