ORDE VAN DIENST

**voor de viering van PINKSTEREN**

**de 50e dag van PASEN**

**op 24 mei 2015**

***met bevestiging van ambtsdragers***

liturgische kleur: rood

thema:

*‘een vreemd geluid….’*

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Theo Visser

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Orgelspel voor de dienst:

# ‘Veni creator spiritus’ - Nicolas de Grigny (1672-1703)

Enkele minuten voor aanvang van de dienst

komen de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen

en worden de kaarsen ontstoken

daarna volgt **meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting van persoonlijk gebed en toewijding

*u wordt verzocht hierbij in stilte uw plaatsen te zoeken*

**Begroeting** door ouderling Cent van Vliet

# VOORBEREIDING

*geheel staande (voor zover mogelijk)*

**Introïtustekst:**

Kort voor zijn heengaan zei onze Heer Jezus Christus tegen

zijn volgelingen: “Als ik bij de Vader ben zal ik de heilige Geest naar jullie toe sturen.

Hij zal jullie helper zijn, die bij de Vader vandaan komt”.

**Samenzang:** Lied 680: 1 (cantorij), 2+3+4+5

**Woord ter voorbereiding**

Dit is het feest van de Geest. De levensgeest van God. Voelbaar in je adem, hoorbaar als het geluid van de stilte…

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

We krijgen de Geest… van God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is en ons nooit laat vallen.

Ontvang de Geest van genade, barmhartigheid en vrede.

De geest van Jezus Christus die gestorven is maar leeft.

Het is de heilige Geest die ons geloof, hoop en liefde geeft.

# VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

We krijgen de Geest! Niet zo spectaculair als toen, wel even vurig. Minder opvallend, meer ‘al doende’. Als onze harten openbloeien voor God zoals bloemen voor de zon. Bij ons zingen en bidden. Als verhalen herkenning oproepen, beelden onze harten sneller laten kloppen.

Hier wordt onze levensenergie aangevuurd; voelbaar, zichtbaar in je uitstraling, in je vurige blik, in een warmrood tot wit/violet oplichten van je zevende chakra, dat van verbinding de met de spirituele dimensie.

We gaan op deze 50e Paasdag bidden, eensgezind voor onszelf en elkaar. Niet krampachtig vragen maar hoopvol ontvangen. Stellen we ons open voor de Geest als Spirit in je hart, als taal die verbindt, als liefdeskracht die je bezielt.

**Kyriegebed**

Stilte

Kom Schepper Geest, kom ons in onze eigen taal tegemoet. In heel ons bestaan draagt uw Adem ons, vuurt uw nabijheid ons aan, houdt uw liefde ons staande. U bewoont ons als uw huis, plant als een boom in ons uw eigen leven: U bent één met ons en verbindt ons allen tot één door Uw liefde.

**Cantorij**: Kyrie eleison

**Stilte**

Kom Schepper Geest hier in ons bestaan. Waar u dagelijks wordt gedoofd, in onze spraakverwarring, in ons elkaar over-schreeuwen, in onze doofheid voor de taal van de onder. Waar uw vuur verstikt wordt door onze onmacht tot de taal van de liefde.

**Cantorij**: Kyrie eleison

**Stilte**

Kom Schepper Geest, vernieuw ons en heel uw aarde. Zaai in ons de stellige verwachting dat zachte krachten in het eind zullen winnen van de verwoestende harde krachten. Dat we ons niet laten beangstigen of verjagen door overwinningen van IS, dreiging en geweld in onze eigen omgeving, maar on-danks verliezen een offensief van vrede en recht aan gaan.

**Cantorij**: Kyrie eleison

**Bemoediging**

**“**Ik dank de HEER uit het diepst van mijn hart. Mijn God wat bent U machtig! Overal om U heen is licht. De hemel is uw paleis, U rijdt op een wagen van wolken, de wind is als uw eigen ademtocht, uw vuur reinigt en smeedt samen. U hebt ons gemaakt, wij zijn Uw mensen, de schapen van Uw weide”. **Cantorij: ‘**Jubilate Deo in C opus 115’  
 Sir Charles Villiers Stanford (1852-1924)  
O be joyful in the Lord, all ye lands:    
Serve the Lord with gladness, and come before his presence with a song.  
Be ye sure that the Lord he is God:

it is he that has made us, and not we ourselves;  
We are his people, and the sheep of his pasture.    
O go your way into his gates with thanksgiving,  
And into his courts with praise.  
Be thankful unto him, and speak good of his Name.  
For the Lord is gracious, his mercy is everlasting,  
And his truth endureth from generation to generation.  
   
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.  
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:  
World without end. Amen.

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** van de zondag (pag 390, jaar A)

**Gesprek met de kinderen**

Bekende geluiden: deur dicht slaan. Gekraak van een traptrede – dan komt er iemand aan.

Vreemde geluiden: horen jullie die wel eens? (wij: als flinke regen, maar het was droog: lekkage)

Ademen = leven. Zacht. Ademhaling horen > hij is dichtbij. Diep zuchten > goed te horen. Hard. Iedereen doet mee. Als je God hoort ademen.. nog indrukwekkender. Dat is Pinksteren: dat vreemde geluid = Gods adem.

**Inleiding** bij de lezingen

We laten ons fascineren door dat vreemde geluid van Pinksteren. Daar kwamen ze toen ook op af. Zou er iets bekends in zitten, iets vertrouwds? Daar is wel wat over te vertellen.

Jojanneke leest uit de Bijbel over de profeet Elia. Die is al-leen in de woestijn en hoort daar allemaal vreemde geluiden.

**Schriftlezing:** 1 Koningen 19: 11-13

door Jojanneke Wolzak

**Cantorij: ‘Holy spirit, ever dwelling’**

Herbert Howells (1892-1983)

Holy Spirit, ever dwelling in the holiest realms of light.

Holy Spirit, ever brooding o'er a world of gloom and night.

Holy Spirit, ever raising Sons of earth to thrones on high.

Living, life imparting Spirit, Thee we praise and magnify.

Holy Spirit, ever living as the Church's very life.

Holy Spirit, ever striving through her in a ceaseless strife.

Holy Spirit, ever forming in the Church the mind of Christ.

Thee we praise with endless worship for thy fruits and gifts unpriced.

Holy Spirit, ever working through the Church's ministry.

Quick'ning, strength'ning and absolving, setting captives sinners free.

Holy Spirit, ever binding age to age and soul to soul.

In a fellowship unending Thee we worship and extol

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Schriftlezing:** Handelingen 2: 1-20

**Samenzang:** Gezang 686: 1+2(cantorij)+3

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

De geest krijgen: dat kan altijd, maar Pinksteren is de tijd ervoor. Dan zie je samenhang. Een los verhaal over wind en vuur met super enthousiaste mensen is spectaculair maar wat moet je daar mee?

Nu het op Pinksteren valt is de link met Pasen gelegd. Het is de 50e Paasdag. Die nieuwe morgen blíjft maar aanbreken.

Nu niet alleen voor hem die ons is voorgegaan, maar voor allen die hem volgen. Pinksteren is mét Christus opstaan.

We zitten vaak wat te stotteren als we moeten vertellen wat Pinksteren betekent. Maak het jezelf niet te moeilijk: het is Pasen voor allemaal. Hoe ik dat concreet voor me zie?

Het is overeind komen uit de zwaarte, losweken van de kleefkracht van de materie, minder, uiteindelijk niet meer, gebonden door de beperkingen van je lichaam.

Het is beademing door de Eeuwige, naar lichaam én ziel, je hart, je geest, of welk woord het beste past.

Het is in onze taal terecht gekomen als ‘de geest krijgen’, en-thousiast worden, in-God-zijn, of God in jou.

Die Geest van Pinksteren maakt een vreemd geluid maar is een goede bekende. Het is de Geest van God die bij de doop op Jezus neerdaalde als een klapwiekende duif, stormt nu aan als een onafzienbare zwerm duiven, voor ieder één.

Dat is precies wat onze Heer Jezus Christus heeft beloofd: ‘Als ik naar de hemel ga, dan geef ik mijn geest aan jullie allemaal’. Daar droomden de profeten, zoals Joël al van. Als dat toch eens zou gebeuren…!

“Wel, dat is wat jullie nu meemaken”, zegt Petrus tegen de verbijsterde toeschouwers.

Dit is wat ze noemen ‘het eind van de tijd’. Dat is niet dat de tijd dan ophoudt. Dat kan helemaal niet, want God is eeuwig, kort gezegd.

Het ‘eind van de tijd’ is vol-einding. Dat is volheid, dat is helemaal 'het einde’ het mooiste wat je in de tijd kunt beleven. Het doel van de geschiedenis wordt transparant. De versluiering van God wordt dunner en dunner. Je gaat meer en meer begrijpen, weten, ervaren, waar dit leven goed voor is.

De Doornse Catechismus noemt het ‘thin places’, transparante plekken/momenten waar hemel en aarde elkaar raken.

Zoals al een vorige keer ook nu een verbinding met de breedte van onze cultuur, wat volgens de PKN-enquête de kerkleden van hun voorgangers willen horen… Direct toegepast…

Pinksteren is de bewustwording van het hoogste, 7e chakra. Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven. Je bewustzijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je.

Nog één: uit de popmuziek, uit mijn eigen jeugd, maar ik hoor het nog wel eens. Van Peter Schaap. Een liefdesliedje dat ik in gedachten hoorde bij de voorbereiding op Pinksteren en één-op-één toepasbaar is: ‘Adem mijn adem’.

“Ik wist het, je was hier altijd al, hier altijd diep in mij… Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem mijn adem, voel wat ik voel en jij zult blij zijn, vrij zijn deze nacht. En als de zon straks ondergaat ben je vervuld van mij en ik, ik leef in jou”.

Met dat beeld van de adem ben ik weer in het Bijbelverhaal:

die Pinksterwind is Adem van God!

Mensen horen een vreemd geluid. Uit de hemel. Dus van God! Heeft dat toch niet iets bekends?

Het stormt vaker in de Bijbelse levensverhalen. De betekenis verschilt. Storm kan gevaarlijk zijn, verwoestend als een tsunami. Storm kan je levenshuis verruïneren. In de storm komen kwade machten, helse krachten op je af. Je dreigt er aan ten onder te gaan.

Bijvoorbeeld bij de storm op het meer. Alleen de Meester slaapt rustig door. Hem kan niets gebeuren. Maar zover zijn zijn toegewijden nog niet. Ze schreeuwen om hulp en hij brengt de storm tot bedaren’. Dat brengt hen tot de verbijstering ‘wie is hij toch, dat zee en wind hem gehoorzamen’. Hij is de Heer van de storm. Maar is de storm niet. Is ook niet ‘in’ de storm, zoals de profeet Elia ervaart, maar in een suizende stilte. Zoals Gods voetstap ruist door de paradijstuin.

Als Hij de Heer van de storm is dan kan de storm ook helpen. Hulp van Bovenaf. Denk daarbij aan de wind die het water van de Rode Zee wegblaast waardoor het volk droogvoets naar de overkant kan gaan, Gods nieuwe toekomst tegemoet. Door de wind als ‘blazen’ te zien begrijp je al weer meer van vreemde geluid op Pinksteren.

In die wind, opgevat als ademhaling, wordt al in de oudste verhalen de Adem van God herkend. De Adam is klaar maar leeft nog niet. Dan blaast God zijn adem in de neus van de mens en zó wordt die een levende ziel. De mens leeft op de ademhaling van God. Zó zien de oude priesters de mens!

Je ademhalen brengt je in verband met de ademhaling van God zelf. Bij elke beweging dat vreemde geluid, zo bekend!

Zonder de Adem van God kan je lichaam niet, en ook je ziel niet. Zonder geest is het bestaan zielloos. Met alleen materie is het zo doods als toen de Geest nog niet was uitgegaan.

Er is ziel nodig, bezieling, levensgeest, levensgloed, verbinding, energiestroming. Om elkaar te zien, te zien zitten. Om met elkaar in contact te komen, respectvol te luisteren en zorgvuldig te spreken, zodat we elkaar gaan verstaan, het meest opzienbarende van Pinksteren: mensen horen hun moederstaal, raken ontroerd. Herkend worden, openbloeien. Zó wordt je Gods mens, wordt de aarde Gods nieuwe wereld.

Dat is wat ons in Christus Jezus is geopenbaard, onthuld. Het is er tijd voor. Hoogtijd. God geeft hem de Geest, om te leven in zijn geest. Tot in de dood blaast God zijn adem in Hem en Christus rekt zich uit, staat op, de wereld in.

Om alle misverstand uit te sluiten zijn er 50 dagen van verdieping, van rijpend inzicht geschonken aan zijn toegewijden. Dan is het zo ver. Dan krijgen zij de Geest die Hem bezielde. Dan ademen ze zijn adem, worden ze ‘hij’, zijn ‘lichaam’, ieder op z’n eigen plek en tijd. God buiten en in je, altijd en op je mooiste momenten transparant, goed voelbaar.

Zo wordt dat vreemde geluid me ontroerend dierbaar. Het is van heel dichtbij. Ik zie het niet met het oog, maar ervaar het met het hart. Soms hoor ik het bij een ander, soms bij mezelf, soms is er een in cadans samen ademen met anderen. Dat vreemde geluid…. Het is dichtbij op aarde, het komt van God uit de hemel. Het is de heftige ademhaling van de eeuwige liefde voor ons, in vreugde en verdriet. Dat vreemde

geluid, wat is het me lief!

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# 

# Gebedsintenties

**Gebeden** afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Rondgang voor de collecte, bestemd voor;**

*1e rondgang:* diaconie

*2e rondgang:* kerk

*bij de uitgang: predikantsplaatsen en kerkelijke werkers*

**Tijdens de rondgang zingt de cantorij:** Psaume 90

Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621)

Tu as esté, Seigneur, nostre retraicte

Et seur recours, de ligné en ligné:

Mesmes devant nulle montagne né,

Et que le monde et la terre fust faicte,

Tu estois Dieu desja, comme tu es,

Et comme aussi tu seras à jamais.

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

De zekerheid van allen die u vrezen.

Geslachten gaan, gelachten zullen komen;

Wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

Van uw beloften en van uw verbond.

**Samenzang:** Lied 687: 1+2(cantorij)+3

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Slotspreuk**

Vriend, metgezel, die meer en minder is

dan vader, moeder, minnaar, kind

hetzelfdeals ik, maar anders

onafhankelijk en toegewijd

ouder, jonger, van dezelfde tijd.

Trooster die getroost kan worden,

baken en verhanger van de borden…”

*M Vasalis (1909-1998)*

**Zending en zegen**

*Na afloop van de dienst kunt u de mensen*

*die belijdenis deden begroeten en feliciteren*

*(wilt u daarbij de rij niet ophouden?)*

*Verder bent u van harte welkom*

*in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot*

*van een kopje koffie of limonade­.*

Het kan **altijd**, maar Pinksteren is **de** **tijd** ervoor.

Dan zie je **samenhang**. Dan **begrijp** je waar het over gaat.

Een los verhaal over **wind** en **vuur** met super enthouasiaste mensen is spectaculair maar wat moet je daar mee?

Nu het op Pinksteren valt is de **link** met **Pasen** gelegd. Het is de 50e Paasdag. Die nieuwe morgen **blíjft** maar aanbreken.

Nu niet alleen voor hem die ons is voorgegaan, maar voor allen die hem volgen. Pinksteren is mét Christus opstaan!

We zitten vaak wat te **stotteren** als we moeten vertellen wat Pinksteren betekent.

Maak het jezelf niet te moeilijk: het is **Pasen voor allemaal**.

Hoe ik dat concreet voor me zien?

Het is **overeind** komen uit de zwaarte, losweken van de **kleefkracht** van de materie, minder, uiteindelijk niet, gebon-den door de beperkingen van je lichaam.

Het is **beademing** door de Eeuwige, naar lichaam én ziel: ook je hart, je geest, of welk woord het beste past.

Het is in onze spreektaal terecht gekomen als ‘de geest krijgen’, en-thousiast worden, in-God-zijn, of God in jou.

Die **Geest** van Pinksteren is een **goede** **bekende**.

Het is de Geest van God die bij de doop op Jezus neerdaalde als een klapwiekende duif, stormt nu aan als een onafzien-bare zwerm duiven, voor ieder één.

Dat is precies wat onze Heer Jezus Christus had beloofd: ‘Als ik naar de hemel ga, dan geef ik mijn geest aan jullie allemaal’. Daar droomden de profeten, zoals Joël al van. Als dat toch eens zou gebeuren…!

“Wel, dat is wat jullie nu meemaken”, zegt Petrus tegen de verbijsterde toeschouwers.

Dit is wat ze noemen ‘het **eind van de tijd’.** Dat wordt vaak niet goed begrepen. Dat is niet dat de tijd dan ophoudt. Dat kan helemaal niet, want God is eeuwig, kort gezegd.

Het ‘eind van de tijd’ is vol-einding. Dit is volheid, dat is he-lemaal 'het einde’ het mooiste wat je in de tijd kunt beleven.

Het doel van de geschiedenis wordt transparant. De verslui-ering van God wordt dunner en dunner. Je gaat meer en meer begrijpen, weten, ervaren, waar dit leven goed voor is.

De Doornse **Catechismus** noemt het ‘thin places’, transparan-te plekken/momenten waar hemel en aarde elkaar raken.

Zoals al een vorige keer ook nu een verbinding met de breed-te van onze cultuur, wat volgens de PKN-enquête de kerk-leden van hun voorgangers willen horen… Direct toegepast…

Pinksteren is de **bewustwording** van het hoogste, 7e **chakra**, voor wie zich daar me kan verbinden, of anders op een ande-re manier. Dat kan je aanduiden als: ‘Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven. Je bewust-zijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je”.

En dan een verbinding met de **popmuziek**, uit mijn eigen jeugd, maar ik hoor het nog wel eens. Van **Peter** **Schaap**. Een liefdesliedje dat ik in gedachten hoorde bij de voorbereiding op Pinksteren en één-op-één toepasbaar is:‘Adem mijn adem’.

“Ik wist het altijd al, je was hier altijd al, hier altijd diep in mij. Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem mijn adem, voel wat ik voel en jij zult blij zijn, vrij zijn deze nacht. En als de zon straks ondergaat ben je vervuld van mij en ik, ik leef in jou”.

Met dat beeld van de adem ben ik terug in het Bijbelverhaal.

Mensen horen een vreemd geluid. Die spannende vertaling van de bijbel in gewone taal werd m’n thema. Wat is dat voor een geluid. Zit daar misschien toch iets bekends in? Iets wat de verteller bij ons wil oproepen, iets vertrouwds? Ja!

Het stormt vaker in de Bijbelse levensverhalen. De beteke-nis verschilt. Storm kan heel gevaarlijk zijn, verwoestend als een tsunami. Zo’n storm kan je levenshuis verruïneren. Dan komen kwade machten, helse krachten op je af. Je dreigt er aan ten onder te gaan. Zeker als je storm verbindt met wa-ter is dat duidelijk. Bijvoorbeeld bij de storm op het meer.

Alleen de Meester slaapt rustig door. Hem kan niets gebeu-ren. Maar zover zijn zijn toegewijden nog niet. Ze schreeu-wen om hulp en hij brengt de storm tot bedaren ‘Zwijg, wees stil’. Dat brengt hen tot de verbijstering ‘wie is hij toch, dat zee en wind hem gehoorzamen’. Hij is de Heer van de storm.

Maar is de storm niet. Is ook niet ‘in’ de storm, zoals de pro-feet Elia heeft ervaren, maar juist in die zacht suizende stilte. Zoals Gods voetstap ruist door de paradijstuin.

Als Hij de Heer van de storm is dan kan de storm ook helpen. Hulp van Bovenaf. Denk daarbij aan de wind die het water van de Rode Zee wegblaast waardoor het volk droogvoets naar de overkant kan gaan, Gods nieuwe toekomst tegemoet. Dat wind als ‘blazen’ gezien kan worden maakt de betekenis van dat vreemde geluid helder.

In die wind, opgevat als blazen, wordt al in de oudste verha-len, de Geest als Adem van God herkend. Het is de levens-adem uit het oudste scheppingsverhaal. De adam is klaar maar leeft nog niet. Dan blaast God zijn adem in de neus van de mens en zó wordt die een levende ziel.

Je ademhaling brengt dat magistrale verhaal in verband met de ademhaling van God zelf. Zonder dit in- en uit ademen bestaat de mens niet. Adem als statisch woord is het niet. Als de adem stil staat, stokt, ben je er niet meer. Het Hebreeuws leert ons denken in werkwoorden. Het gaat om beweging. Dat is bij adem wel heel duidelijk. Alsmaar door bewegen, van moment tot moment. Zó leeft de mens op de adem van God. Zó kijken de oude priesters naar de mens.

Daar sluit heel mooi bij aan, dat je lichamelijke ademhaling verdieping vraagt. Je kunt wel functioneren als organisme maar daarmee ben je er nog niet. Alleen de stof, de materie van je lijf en leden, van deze wereld, is ‘doods als toen de Geest nog niet was uitgegaan’ zongen we in de opening. Er is ziel nodig, be-zieling, levensgeest, levensgloed, verbinding, energiestroming, mensen die elkaar zien, zien zitten. Die met elkaar in contact komen, respectvol luisteren en zorg-vuldig spreken, zodat ze elkaar gaan verstaan. Dat ze zich herkend voelen, dat wat ze horen binnenkomt, dan ze open-bloeien voor elkaar in liefde. Zó wordt de mens Gods mens.

Dat vertelt de profeet Ezechiël in zijn paasvisioen met het dal vol dorre doodsbeenderen. Die hebben in de voorlaatste fase hun plek al ingenomen, maar er ontbreekt nog iets. De levensgeest, de adem van God. Die komt uit alle windstreken aangewaaid en de mensen gaan op hun benen staan. De nieu-we wereld van God gaat beginnen.

Dat is wat ons in Christus Jezus is geopenbaard, onthuld. Het is er tijd voor. Hoogtijd. God geeft hem de Geest, om te leven in zijn geest. Tot in zijn dood blaast God zijn adem en Christus rekt zich uit, staat op, de wereld in.

Om alle misverstand uit te sluiten zijn er 50 dagen van ver-dieping, van rijpend inzicht geschonken aan zijn toegewijden. Dan is het zo ver. Dan krijgen zij de Geest die Hem beziel-de. Dan ademen ze zijn adem, worden ze ‘hij’, zijn ‘lichaam’, ieder op z’n eigen plek en tijd. God buiten en in je, altijd en op je mooiste momenten transparant, goed voelbaar.

Dat vreemde geluid wordt me zo ontroerend dierbaar. Het is van heel dichtbij. Ik zie het niet met het oog, maar ervaar het met het hart. Dat vreemde geluid… soms hoor ik het bij een ander, soms bij mezelf, soms is er een in kadans samen ademen met anderen…. Dat vreemde geluid…. Het is zo dichtbij op aarde, het komt van God, uit de hemel. Dat is de heftige ademhaling van de eeuwige liefde voor ons, in vreug-de en verdriet.

geschiedenis wordt voelbaar. God is nabij.

Niet bij enkelingen, zoals profeten en priesters, maar bij iedereen die daarvoor open staat. Mannen, vrouwen, oude-ren, jongeren, lager en hoger opgeleiden, armen en vermo-genden, mensen van je eigen geloof en van andere tradities.

ORDE VAN DIENST

**voor de viering van PINKSTEREN**

**de 50e dag van PASEN**

**op 24 mei 2015**

***met bevestiging van ambtsdragers***

liturgische kleur: rood

thema:

*‘een vreemd geluid….’*

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Theo Visser

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Orgelspel voor de dienst:

# ‘Veni creator spiritus’ - Nicolas de Grigny (1672-1703)

Enkele minuten voor aanvang van de dienst

komen de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen

en worden de kaarsen ontstoken

daarna volgt **meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting van persoonlijk gebed en toewijding

*u wordt verzocht hierbij in stilte uw plaatsen te zoeken*

**Begroeting** door ouderling Cent van Vliet

# VOORBEREIDING

*geheel staande (voor zover mogelijk)*

**Introïtustekst:**

Kort voor zijn heengaan zei onze Heer Jezus Christus tegen

zijn volgelingen: “Als ik bij de Vader ben zal ik de heilige Geest naar jullie toe sturen.

Hij zal jullie helper zijn, die bij de Vader vandaan komt”.

**Samenzang:** Lied 680: 1 (cantorij), 2+3+4+5

**Woord ter voorbereiding**

Dit is het feest van de Geest. De levensgeest van God. Voelbaar in je adem, hoorbaar in het geluid van de stilte…

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

We krijgen de Geest… van God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is in liefde en ons nooit laat vallen.

Het is de Geest van genade, barmhartigheid en vrede.

De geest van Jezus Christus die gestorven is maar leeft.

Het is de heilige Geest die ons geloof, hoop en liefde geeft.

# VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

We krijgen de Geest! Niet zo spectaculair als toen maar even vurig. Minder opvallend, al doende. Bij ons zingen en bidden. Als onze harten openbloeien voor God als bloemen voor de zon. Als verhalen herkenning oproepen, beelden onze harten sneller laten kloppen. Als onze levensenergie wordt aangevuurd; voelbaar, zichtbare uitstraling, in onze vurige blik, in een warm-rood oplichten van je zevende chakra, dat van verbinding de met de spirituele dimensie.

We gaan op deze 50e Paasdag bidden, eensgezind voor ons-zelf en elkaar. Niet als krampachtig vragen maar als hoopvol ontvangen. De Geest als Spirit in je hart, als taal die ver-bindt, als liefdeskracht die je bezielt.

**Kyriegebed**

Stilte

Kom Schepper Geest, ons in onze eigen taal tegemoet. In

heel ons bestaan draagt uw Adem ons, vuurt uw nabijheid ons aan, houdt uw liefde ons staande. U bewoont ons als uw huis, plant als een boom in ons uw eigen leven. Wij zijn één.

**Cantorij**: Kyrie eleison

**Stilte**

Kom Schepper Geest hier in ons bestaan. Waar u dagelijks wordt gedoofd, in onze spraakverwarring, in ons elkaar over-schreeuwen, in onze doofheid voor de taal van de onder. Waar uw vuur verstikt wordt door onze onmacht tot de taal van de liefde.

**Cantorij**: Kyrie eleison

**Stilte**

Kom Schepper Geest, vernieuw ons en heel uw aarde. Zaai in ons de stellige verwachting dat zachte krachten in het eind zullen winnen van de verwoestende harde krachten. Dat we ons niet laten beangstigen of verjagen door overwinningen van IS, dreiging en geweld in onze eigen omgeving, maar on-danks verliezen een offensief van vrede en recht aan gaan.

**Cantorij**: Kyrie eleison

**Bemoediging**

**“**Ik dank de HEER uit het diepst van mijn hart. Mijn God wat bent U machtig! Overal om U heen is licht. De hemel is uw paleis, U rijdt op een wagen van wolken, de wind is als uw eigen ademtocht, uw vuur reinigt en smeedt samen. U hebt ons gemaakt, wij zijn Uw mensen, de schapen van Uw weide”. **Cantorij: ‘**Jubilate Deo in C opus 115’  
 Sir Charles Villiers Stanford (1852-1924)  
O be joyful in the Lord, all ye lands:    
Serve the Lord with gladness, and come before his presence with a song.  
Be ye sure that the Lord he is God:

it is he that has made us, and not we ourselves;  
We are his people, and the sheep of his pasture.    
O go your way into his gates with thanksgiving,  
And into his courts with praise.  
Be thankful unto him, and speak good of his Name.  
For the Lord is gracious, his mercy is everlasting,  
And his truth endureth from generation to generation.  
   
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.  
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:  
World without end. Amen.

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** van de zondag (pag 390, jaar A)

**Gesprek met de kinderen**

**Bekende** **geluiden**: deur dicht slaan. Gekraak van een traptrede – dan komt er iemand aan.

**Vreemde** **geluiden**: horen jullie die wel eens?

(wij: als flinke regen, maar het was droog: lekkage)

**Ademen** = leven. Zacht. Ademhaling horen > hij is dichtbij

Diep **zuchten** > goed te horen. Hard. Iedereen doet mee.

Als je God hoort ademen.. nog veel indrukwekkender. Dat is Pinksteren: dat vreemde geluid = Gods adem.

**Inleiding** bij de lezingen

We laten ons fascineren door dat vreemde geluid van Pink-steren. Daar kwamen ze toen ook op af. Zou er iets bekends in zitten, iets vertrouwds? Daar is wel wat over te vertellen.

**Jojanneke** leest uit de Bijbel over de profeet Elia. Die is al-leen in de woestijn en hoort daar allemaal vreemde geluiden.

**Schriftlezing:** 1 Koningen 19: 11-13

door Jojanneke Wolzak

**Cantorij: ‘Holy spirit, ever dwelling’**

Herbert Howells (1892-1983)

Holy Spirit, ever dwelling in the holiest realms of light.

Holy Spirit, ever brooding o'er a world of gloom and night.

Holy Spirit, ever raising Sons of earth to thrones on high.

Living, life imparting Spirit, Thee we praise and magnify.

Holy Spirit, ever living as the Church's very life.

Holy Spirit, ever striving through her in a ceaseless strife.

Holy Spirit, ever forming in the Church the mind of Christ.

Thee we praise with endless worship for thy fruits and gifts unpriced.

Holy Spirit, ever working through the Church's ministry.

Quick'ning, strength'ning and absolving, setting captives sinners free.

Holy Spirit, ever binding age to age and soul to soul.

In a fellowship unending Thee we worship and extol

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Schriftlezing:** Handelingen 2: 1-20

**Samenzang:** Gezang 686: 1+2(cantorij)+3

**Verkondiging**

Het kan **altijd**, maar Pinksteren is **de** **tijd** ervoor.

Dan zie je **samenhang**. Dan **begrijp** je waar het over gaat.

Een los verhaal over **wind** en **vuur** met super enthouasiaste mensen is spectaculair maar wat moet je daar mee?

Nu het op Pinksteren valt is de **link** met **Pasen** gelegd. Het is de 50e Paasdag. Die nieuwe morgen **blíjft** maar aanbreken.

Nu niet alleen voor hem die ons is voorgegaan, maar voor allen die hem volgen. Pinksteren is mét Christus opstaan!

We zitten vaak wat te **stotteren** als we moeten vertellen wat Pinksteren betekent.

Maak het jezelf niet te moeilijk: het is **Pasen voor allemaal**.

Hoe ik dat concreet voor me zien?

Het is **overeind** komen uit de zwaarte, losweken van de **kleefkracht** van de materie, minder, uiteindelijk niet, gebon-den door de beperkingen van je lichaam.

Het is **beademing** door de Eeuwige, naar lichaam én ziel: ook je hart, je geest, of welk woord het beste past.

Het is in onze spreektaal terecht gekomen als ‘de geest krijgen’, en-thousiast worden, in-God-zijn, of God in jou.

Die **Geest** van Pinksteren is een **goede** **bekende**.

Het is de Geest van God die bij de doop op Jezus neerdaalde als een klapwiekende duif, stormt nu aan als een onafzien-bare zwerm duiven, voor ieder één.

Dat is precies wat onze Heer Jezus Christus had beloofd: ‘Als ik naar de hemel ga, dan geef ik mijn geest aan jullie allemaal’. Daar droomden de profeten, zoals Joël al van. Als dat toch eens zou gebeuren…!

“Wel, dat is wat jullie nu meemaken”, zegt Petrus tegen de verbijsterde toeschouwers.

Dit is wat ze noemen ‘het **eind van de tijd’.** Dat wordt vaak niet goed begrepen. Dat is niet dat de tijd dan ophoudt. Dat kan helemaal niet, want God is eeuwig, kort gezegd.

Het ‘eind van de tijd’ is vol-einding. Dit is volheid, dat is he-lemaal 'het einde’ het mooiste wat je in de tijd kunt beleven.

Het doel van de geschiedenis wordt transparant. De verslui-ering van God wordt dunner en dunner. Je gaat meer en meer begrijpen, weten, ervaren, waar dit leven goed voor is.

De Doornse **Catechismus** noemt het ‘thin places’, transparan-te plekken/momenten waar hemel en aarde elkaar raken.

Zoals al een vorige keer ook nu een verbinding met de breed-te van onze cultuur, wat volgens de PKN-enquête de kerk-leden van hun voorgangers willen horen… Direct toegepast…

Pinksteren is de **bewustwording** van het hoogste, 7e **chakra**, voor wie zich daar me kan verbinden, of anders op een ande-re manier. Dat kan je aanduiden als: ‘Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven. Je bewust-zijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je”.

En dan een verbinding met de **popmuziek**, uit mijn eigen jeugd, maar ik hoor het nog wel eens. Van **Peter** **Schaap**. Een liefdesliedje dat ik in gedachten hoorde bij de voorbereiding op Pinksteren en één-op-één toepasbaar is:‘Adem mijn adem’.

“Ik wist het altijd al, je was hier altijd al, hier altijd diep in mij. Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem mijn adem, voel wat ik voel en jij zult blij zijn, vrij zijn deze nacht. En als de zon straks ondergaat ben je vervuld van mij en ik, ik leef in jou”.

Met dat beeld van de adem ben ik terug in het Bijbelverhaal.

Mensen horen een vreemd geluid. Die spannende vertaling van de bijbel in gewone taal werd m’n thema. Wat is dat voor een geluid. Zit daar misschien toch iets bekends in? Iets wat de verteller bij ons wil oproepen, iets vertrouwds? Ja!

Het stormt vaker in de Bijbelse levensverhalen. De beteke-nis verschilt. Storm kan heel gevaarlijk zijn, verwoestend als een tsunami. Zo’n storm kan je levenshuis verruïneren. Dan komen kwade machten, helse krachten op je af. Je dreigt er aan ten onder te gaan. Zeker als je storm verbindt met wa-ter is dat duidelijk. Bijvoorbeeld bij de storm op het meer.

Alleen de Meester slaapt rustig door. Hem kan niets gebeu-ren. Maar zover zijn zijn toegewijden nog niet. Ze schreeu-wen om hulp en hij brengt de storm tot bedaren ‘Zwijg, wees stil’. Dat brengt hen tot de verbijstering ‘wie is hij toch, dat zee en wind hem gehoorzamen’. Hij is de Heer van de storm.

Maar is de storm niet. Is ook niet ‘in’ de storm, zoals de pro-feet Elia heeft ervaren, maar juist in die zacht suizende stilte. Zoals Gods voetstap ruist door de paradijstuin.

Als Hij de Heer van de storm is dan kan de storm ook helpen. Hulp van Bovenaf. Denk daarbij aan de wind die het water van de Rode Zee wegblaast waardoor het volk droogvoets naar de overkant kan gaan, Gods nieuwe toekomst tegemoet. Dat wind als ‘blazen’ gezien kan worden maakt de betekenis van dat vreemde geluid helder.

In die wind, opgevat als blazen, wordt al in de oudste verha-len, de Geest als Adem van God herkend. Het is de levens-adem uit het oudste scheppingsverhaal. De adam is klaar maar leeft nog niet. Dan blaast God zijn adem in de neus van de mens en zó wordt die een levende ziel.

Je ademhaling brengt dat magistrale verhaal in verband met de ademhaling van God zelf. Zonder dit in- en uit ademen bestaat de mens niet. Adem als statisch woord is het niet. Als de adem stil staat, stokt, ben je er niet meer. Het Hebreeuws leert ons denken in werkwoorden. Het gaat om beweging. Dat is bij adem wel heel duidelijk. Alsmaar door bewegen, van moment tot moment. Zó leeft de mens op de adem van God. Zó kijken de oude priesters naar de mens.

Daar sluit heel mooi bij aan, dat je lichamelijke ademhaling verdieping vraagt. Je kunt wel functioneren als organisme maar daarmee ben je er nog niet. Alleen de stof, de materie van je lijf en leden, van deze wereld, is ‘doods als toen de Geest nog niet was uitgegaan’ zongen we in de opening. Er is ziel nodig, be-zieling, levensgeest, levensgloed, verbinding, energiestroming, mensen die elkaar zien, zien zitten. Die met elkaar in contact komen, respectvol luisteren en zorg-vuldig spreken, zodat ze elkaar gaan verstaan. Dat ze zich herkend voelen, dat wat ze horen binnenkomt, dan ze open-bloeien voor elkaar in liefde. Zó wordt de mens Gods mens.

Dat vertelt de profeet Ezechiël in zijn paasvisioen met het dal vol dorre doodsbeenderen. Die hebben in de voorlaatste fase hun plek al ingenomen, maar er ontbreekt nog iets. De levensgeest, de adem van God. Die komt uit alle windstreken aangewaaid en de mensen gaan op hun benen staan. De nieu-we wereld van God gaat beginnen.

Dat is wat ons in Christus Jezus is geopenbaard, onthuld. Het is er tijd voor. Hoogtijd. God geeft hem de Geest, om te leven in zijn geest. Tot in zijn dood blaast God zijn adem en Christus rekt zich uit, staat op, de wereld in.

Om alle misverstand uit te sluiten zijn er 50 dagen van ver-dieping, van rijpend inzicht geschonken aan zijn toegewijden. Dan is het zo ver. Dan krijgen zij de Geest die Hem beziel-de. Dan ademen ze zijn adem, worden ze ‘hij’, zijn ‘lichaam’, ieder op z’n eigen plek en tijd. God buiten en in je, altijd en op je mooiste momenten transparant, goed voelbaar.

Dat vreemde geluid wordt me zo ontroerend dierbaar. Het is van heel dichtbij. Ik zie het niet met het oog, maar ervaar het met het hart. Dat vreemde geluid… soms hoor ik het bij een ander, soms bij mezelf, soms is er een in kadans samen ademen met anderen…. Dat vreemde geluid…. Het is zo dichtbij op aarde, het komt van God, uit de hemel. Dat is de heftige ademhaling van de eeuwige liefde voor ons, in vreug-de en verdriet. Dat vreemde geluid, wat is het me lief!

**Ambtsdragerswisseling**

Omdat we al zoveel te beleven hebben vandaag hadden we liever een andere zondag gekozen, maar het past wel heel mooi bij elkaar: bevestiging van ambtsdragers op Pinksteren.

Onze kerk ziet de ambten als verbijzondering van de taak en verantwoordelijkheid voor allen. Omdat je niet altijd in de gelegenheid bent, is het van belang dat sommigen namens allen het voortouw nemen. Blijft staan dat de gemeente van Christus alleen vooruit komt als we er allemaal aan trekken.

Om de lasten wat te verdelen hebben we best veel mensen die een ambtsperiode zich inzetten voor de LBG. In principe doe je dat voor 4 jaar, tenzij je echt graag nog een keer wilt natuurlijk en dat ook voor de gemeente heel goed uit komt.

Op grond van die structuur beginnen 3 gemeenteleden aan een ambtstermijn, 2 anderen beginnen opnieuw aan zo’n periode en 2 geven hun ambt weer terug aan de gemeente, zoals we dat beeldend uitdrukken.

**Jan-Peter Loof**

Als jeugdouderling heb je allerlei activiteiten georganiseerd waardoor jongeren leren over wat belangrijk is voor het kerk-zijn. Het ging je samen met hen om een helderder beeld te krijgen van wat de boodschap van de bijbel bete-kent voor je dagelijks leven. Jij was concreet actief in de basis-catechese, wordt ver-volgd, in de filmclub FC Hoog-land en bij de jeugddiensten.

Zelf heb je er ook het nodige aan beleefd. Vooral het in-brengen van jezelf, open zijn over wat je raakt, hoe je er zelf in staat, niet zozeer geloofsvoorstellingen en doctrines.

In de kerkenraad sprak het samen zoeken je aan, zonder dat je zegt dat er een gebaande weg is, altijd weer zoeken dus.

Je hebt voor onze jongeren en voor de WK veel betekend door je contact met de jongeren, je inzet, je kennis, je trouw en volharding, je levensvisie en je doorleefde geloof. Veel dank.

**Aiko de Raaf**

Als ouderling voor de 20ers en 30ers heb je twee kanten van je ambt ervaren. Je bent lid van de WK en probeert daarin de mening van de doelgroep te vertolken. Je vond dat erg leuk om te doen.

De andere kant is het voor en met de doelgroep zelf iets te betekenen. Daardoor raakte je betrokken bij DDDS en Socrates 71. Met mooie bijeenkomsten en sprekers met klinkende namen. Je ervaring is: het valt niet mee om meer mensen hierbij te betrekken. Het wordt er ook niet make-lijker op, als je kijkt naar wat je leeftijdgenoten op hun bordje krijgen. Ook dat zij hun kerkbezoek losser inrichten. Misschien moeten we niet te veel aanbieden. Meer goed op-letten wat we onder veranderende omstandigheden als kerk voor elkaar kunnen betekenen.

Je hebt met je heldere analyses en scherp verwoorden van de vragen ons uitgedaagd vanuit je hartelijke geloofskracht.

Je leerde te denken niet in oplossingen maar ontwikkelingen. Veel dank.

**Diony Hoogstraten**

Jij bent heel betrokken bij onze geloofsgemeenschap met een groot hart voor de kinderen en de jongere leden. Toen er een vacature voor jeugdouderling kwam ging onze blik direct naar jou. Dat leidde tot goede gesprekken en je bereidheid om dit ambt te aanvaarden.

Dit is echt jouw ding. Je bent van praktische aard. Je wilt dingen jongeren en hun ouders motiveren en dingen beden-ken waardoor zij zich goed betrokken voelen bij de LBG.

Ook voor de jongeren is er een uitdaging om hen op de been te krijgen omdat ze al zo druk zijn met school en eigen din-gen. En als ze er zijn natuurlijk elkaar leren kennen, praten over wat hen bezig houdt, om zo meer band te krijgen. Zoeken naar wat hen aanspreekt.

Je motivatie is je eigen geloofservaring dat je er kracht uit kunt putten. Dat je niet alleen bent, dat God er altijd is voor je. Met een lied: ‘de kracht van uw liefde’.

**Vraag**:

Diony Hoogstraten wil je het ambt van jeugdouderling aan-vaarden waartoe onze gemeente je roept in het vertrouwen dat Godzelf je hierdoor roept en de kracht ervoor geven zal.

Beloof je deze dienst trouw te vervullen met liefde voor God en de gemeente. En daarbij geheim te houden waar je ver-trouwelijk kennis van neemt. Wat is je antwoord?

**Gebed**

God, U danken wij voor en met Diony. Zij aanvaardt dit ambt vanuit haar eigen ervaring dat geloof kracht geeft. Ze wil uw liefde voelen stromen en dat voelbaar maken voor jongeren.

Houd haar vast en geef haar ook daarvoor uw Heilige Geest.

**Zegen**God zorgt voor jou en allen die aan jou worden toever-trouwd met aandacht en liefde, zoals een vader zorgt voor zijn kind, of zoals een adelaar zorgt voor zijn jongen: hij vliegt erboven, als ze moe worden spreidt hij zijn vleugel en draagt hij ze. In de naam van God, Vader, Zoon, Heilige Geest.

**Jitske Visser**

Na zorgvuldige afweging aanvaard jij een nieuwe ambtster-mijn als diaken. Het is een nieuw begin met een nieuwe perio-de, al ga je door met hetzelfde. Daarom een nieuwe bevesti-ging.

Als diaken ben je vooral beleidsmatig actief in onze kerken-raad. Je zit in het moderamen, in de Diakonale Raad, je bent samen met Toos vertegenwoordiger naar de centrale diaco-nie en onze eerste vertegenwoordiger naar de Classis.

Wat jou motiveert om dit ambt te aanvaarden omschrijf jij als: ’Je leeft niet alleen voor jezelf. Je wilt dienstbaar zijn aan de gemeente en breeder aan mensen. Dat vanuit je bron, de liefde tot God vanuit de Bijbel.

**Vraag**:

Jitske Visser wil je het ambt van diaken aanvaarden waartoe onze gemeente je roept in het vertrouwen dat Godzelf je hierdoor roept en de kracht ervoor geven zal.

Beloof je deze dienst trouw te vervullen met liefde voor God en de gemeente. En daarbij geheim te houden waar je ver-trouwelijk kennis van neemt. Wat is je antwoord?

**Gebed**

God we danken u voor en met Jitske. Zij leeft niet voor zichzelf alleen maar wil dienstbaar zijn aan U en de gemeen-te. Ze doet dat uit liefde, om de liefde van U voor ons.

**Zegen**

Jitske ontvang als zegen woorden die aansluiten bij jouw motivatie, woorden van Paulus: “Niemand leeft voor zich-zelf…; als we leven, leven we voor de Heer. Want Christus is gestorven en opgestaan om Heer van ons allemaal te zijn”

(n.a.v. Romeinen 14: 7-8)

**Aad Hamoen**

Aad jij bent gevraagd en je hebt ‘ja’ gezegd. Om iets bij te dragen aan onze LBG waar je nu al een heel poosje en tot volle tevredenheid lid van bent. Al eerder was je kerken-raadslid in je woonplaats Alphen waardoor dit je niet onbe-kend is. Je plaats is nieuw. Concrete taken zullen langzaam-aan wel op je bordje komen. Je bent al actief in de redactie van Op de Hoogte. Daarnaast word je 2e scriba. Je neemt wat taken over van Manuel die een nieuwe taak erbij krijgt, die van afgevaardigde naar de AK.

We kennen elkaar al jaren en best goed door de verdiepings-kring waar je samen met Gerda aan mee doet. De kerk is heel belangrijk voor je. Geloof is iets wat binnen in je zit. Je staat niet te dringen om taken op te pakken, maar als het je gevraagd wordt en je hebt het idee dat dat ook wel bij je past, dan hoor je in de vraag van de gemeente ook wel een soort ‘roeping’, zoals de kerkorde dat zo mooi formuleert.

De kracht voor je ambtswerk verwacht je van God. Laten we daarom bidden.

**Vraag**:

Aad Hamoen wil je het ambt van diaken aanvaarden waartoe onze gemeente je roept in het vertrouwen dat Godzelf je hierdoor roept en de kracht ervoor geven zal.

Beloof je deze dienst trouw te vervullen met liefde voor God en de gemeente. En daarbij geheim te houden waar je ver-trouwelijk kennis van neemt. Wat is je antwoord?

**Gebed**

God, we danken u met en voor Aad. Hij ervaart in de roeping van onze gemeente ook Uw roepstem om zich nuttig te ma-ken voor deze geloofsgemeenschap. Dat richt zijn denken en doen op dit moment. Vervul hem met Uw Geest, nu en altijd.

**Zegen**

Aad, de zegen ontvang je in jou aansprekende woorden aan Petrus. ‘Zorg goed voor mijn volk, zoals een herfder voor zijn schapen zorgt. Luister: Toen je jong was kon je zelf be-slissen waar je naar toe ging, maar nu zul je bij de hand ge-nomen worden en mijn weg gaan…” (n.a.v. Johannes 21: 18)**Cent van Vliet**

Na zorgvuldige afweging aanvaard jij een opnieuw een ambtstermijn. Daarbij zie je als je verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de kerk in deze samenleving in goede banen te leiden.

Kernvragen van de kerk zijn voor jou: samen leven, samen zijn, samen komen, rond de bron van inspiratie. Daarbij je eigen bezieling dienstbaar maken aan de gemeenschap.

De geloofsgemeenschap moet opnieuw naar de bron om daaruit te putten, en tegelijk open blijven staan voor mensen die hun geloof individueel beleven.

Het je toevertrouwde ambt past op dit moment het beste voor je plaats in de Algemene Kerkenraad van de PbL en je concrete werk is daar afgevaardigde zijn in het brede verband en voorzitter van onze kerkenraad binnen de PGL.

**Vraag**:

Cent van Vliet wil je het ambt van ouderling-kerkrentmees-ter aanvaarden waartoe onze gemeente je roept in het ver-trouwen dat Godzelf je hierdoor roept en de kracht ervoor geven zal.

Beloof je deze dienst trouw te vervullen met liefde voor God en de gemeente. En daarbij geheim te houden waar je ver-trouwelijk kennis van neemt. Wat is je antwoord?

**Gebed**

God, u danken wij voor en met Cent. Hij aanvaardt dit ambt vanuit zijn geloofsbezieling om dienstbaar te zijn aan de ge-meenschap. Zijn kracht vindt hij in het putten uit de bron van wooden voor nu en morgen. Geef hem uw zegen.

**Zegen**

Cent, de zegen ontvang je met door jou gekozen woorden van Paulus, die zegt: "Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de Heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf".

**Willem Stolk**

Als eerder, al weer lang geleden, was je ook lid van onze ker-kenraad. Nu sta je hier voor een min of meer nieuwe taak. Als ouderling wil jij je bezig gaan houden met de plaats van onze gemeente in de samenleving en lid worden van de werk-groep Citykerk. Daarbij spreekt de interreligieuze ontmoe-ting je het bijzonder aan. Omdat je gelooft dat we die kant op moeten. Om elkaar te kunnen vinden, om te voorkomen dat het uit de hand loopt. En diep in je hart ook omdat je hoop ten gelooft dat we allen één zijn in de Ene.

Die eenheid bewust te worden en te maken zie jij als een soort heilige roeping. Daarbij ben je je bewust dat God voortdurend aanwezig is en spreekt, als je maar luistert.

**Vraag**

Willem Stolk wil je het ambt van diaken aanvaarden waartoe onze gemeente je roept in het vertrouwen dat Godzelf je hierdoor roept en de kracht ervoor geven zal.

Beloof je deze dienst trouw te vervullen met liefde voor God en de gemeente. En daarbij geheim te houden waar je ver-trouwelijk kennis van neemt. Wat is je antwoord?

**Gebed**

God als er iets is dat Willem draagt en drijft is dat de liefde, de overstelpende goddelijke liefde, waar mensen deel aan mogen krijgen en geven. Dat hij dit ambt aanvaardt komt eigenlijk hier op neer, zoals hij het zegt: ‘dat het ‘wil’ gebeuren’. Vervul hem daartoe met Uw liefde.

**Zegen**

Lieve vriend, wij moeten elkaar wel liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft kent God, want God is liefde. (1 Johannes 4: 7)

**Samenzang**: Lied 672: 1+2(cantorij)+3+7

**BEVESTIGING AMBTSDRAGERS**

**Inleiding**

Na **afronding** van hun ambtstermijn

geven de volgende gemeenteleden hun ambt

weer terug aan de gemeente:

* Jan-Peter Loof, jeugdouderling
* Aiko de Raaf, jongerenouderling

**Belofte en bevestiging**

Voor een volgende ambtstermijn worden bevestigd:

* Jitske Visser, diaken
* Cent van Vliet, ouderling-kerkrentmeester

Nieuwe ambtsdragers zijn:

* Aad Hamoen, diaken
* Diony Hoogstraten, jeugdouderling
* Willem Stolk, citykerk

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Belofte** door de gemeente,

door allen beantwoord met: JA, VAN HARTE.

**Samenzang:** ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (3x)

1e keer: alleen vrouwen, 2e keer: alleen mannen: 3e keer: allen

*wilt u blijven staan voor de gebedsintenties*

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# 

# Gebedsintenties

**Gebeden** afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Rondgang voor de collecte, bestemd voor;**

*1e rondgang:* diaconie

*2e rondgang:* kerk

*bij de uitgang: predikantsplaatsen en kerkelijke werkers*

**Tijdens de rondgang zingt de cantorij:** Psaume 90

Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621)

Tu as esté, Seigneur, nostre retraicte

Et seur recours, de ligné en ligné:

Mesmes devant nulle montagne né,

Et que le monde et la terre fust faicte,

Tu estois Dieu desja, comme tu es,

Et comme aussi tu seras à jamais.

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

De zekerheid van allen die u vrezen.

Geslachten gaan, gelachten zullen komen;

Wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

Van uw beloften en van uw verbond.

**Samenzang:** Lied 687: 1+2(cantorij)+3

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Slotspreuk**

Vriend, metgezel, die meer en minder is

dan vader, moeder, minnaar, kind

hetzelfdeals ik, maar anders

onafhankelijk en toegewijd

ouder, jonger, van dezelfde tijd.

Trooster die getroost kan worden,

baken en verhanger van de borden…”

*M Vasalis (1909-1998)*

Vanwege zijn uitspraken en zijn inzet voor de armen verwierf hij een enorme populariteit onder de bevolking. Romero verhief steeds zijn stem tegen de regering en de doodseskaders. De door hem geleide [kerkdiensten](http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkdienst) in de kathedraal van San Salvador zaten bomvol. Zijn keuze in 1977 om het bisschoppelijk paleis te verlaten en te gaan wonen in een ziekenhuis voor de armen maakte grote indruk.

'Vrede is een product van rechtvaardigheid.' Door deze uitspraak van Oscar Romero proberen wij ons te laten leiden. Daarnaast

“I don’t want to be an anti, against anybody. I simply want to be the builder of a great affirmation: the affirmation of God,who loves us and who wants to save us.”

Romero is een symbool geworden van de strijd tegen de militaire dictatuur die in die tijd El Salvador regeerde. Hij nam het op voor de armen en kritiseerde de martelingen, de sociale onrechtvaardigheid en de moorden in het Latijns-Amerikaanse land.

Ad,  
Diaconale Raad vraagt voorbede voor de ontkerkelijking in Nederland. Dat met Pinksteren de Geest mag oplaaien en uitwaaien.......dat we leven in de hoop en het vuur niet dooft.  
Sjalom....Adrie.**Zending en zegen**

*Na afloop van de dienst kunt u de mensen*

*die belijdenis deden begroeten en feliciteren*

*(wilt u daarbij de rij niet ophouden?)*

*Verder bent u van harte welkom*

*in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot*

*van een kopje koffie of limonade­.*

Het kan **altijd**, maar Pinksteren is **de** **tijd** ervoor.

Dan zie je **samenhang**. Dan **begrijp** je waar het over gaat.

Een los verhaal over **wind** en **vuur** met super enthouasiaste mensen is spectaculair maar wat moet je daar mee?

Nu het op Pinksteren valt is de **link** met **Pasen** gelegd. Het is de 50e Paasdag. Die nieuwe morgen **blíjft** maar aanbreken.

Nu niet alleen voor hem die ons is voorgegaan, maar voor allen die hem volgen. Pinksteren is mét Christus opstaan!

We zitten vaak wat te **stotteren** als we moeten vertellen wat Pinksteren betekent.

Maak het jezelf niet te moeilijk: het is **Pasen voor allemaal**.

Hoe ik dat concreet voor me zien?

Het is **overeind** komen uit de zwaarte, losweken van de **kleefkracht** van de materie, minder, uiteindelijk niet, gebon-den door de beperkingen van je lichaam.

Het is **beademing** door de Eeuwige, naar lichaam én ziel: ook je hart, je geest, of welk woord het beste past.

Het is in onze spreektaal terecht gekomen als ‘de geest krijgen’, en-thousiast worden, in-God-zijn, of God in jou.

Die **Geest** van Pinksteren is een **goede** **bekende**.

Het is de Geest van God die bij de doop op Jezus neerdaalde als een klapwiekende duif, stormt nu aan als een onafzien-bare zwerm duiven, voor ieder één.

Dat is precies wat onze Heer Jezus Christus had beloofd: ‘Als ik naar de hemel ga, dan geef ik mijn geest aan jullie allemaal’. Daar droomden de profeten, zoals Joël al van. Als dat toch eens zou gebeuren…!

“Wel, dat is wat jullie nu meemaken”, zegt Petrus tegen de verbijsterde toeschouwers.

Dit is wat ze noemen ‘het **eind van de tijd’.** Dat wordt vaak niet goed begrepen. Dat is niet dat de tijd dan ophoudt. Dat kan helemaal niet, want God is eeuwig, kort gezegd.

Het ‘eind van de tijd’ is vol-einding. Dit is volheid, dat is he-lemaal 'het einde’ het mooiste wat je in de tijd kunt beleven.

Het doel van de geschiedenis wordt transparant. De verslui-ering van God wordt dunner en dunner. Je gaat meer en meer begrijpen, weten, ervaren, waar dit leven goed voor is.

De Doornse **Catechismus** noemt het ‘thin places’, transparan-te plekken/momenten waar hemel en aarde elkaar raken.

Zoals al een vorige keer ook nu een verbinding met de breed-te van onze cultuur, wat volgens de PKN-enquête de kerk-leden van hun voorgangers willen horen… Direct toegepast…

Pinksteren is de **bewustwording** van het hoogste, 7e **chakra**, voor wie zich daar me kan verbinden, of anders op een ande-re manier. Dat kan je aanduiden als: ‘Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven. Je bewust-zijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je”.

En dan een verbinding met de **popmuziek**, uit mijn eigen jeugd, maar ik hoor het nog wel eens. Van **Peter** **Schaap**. Een liefdesliedje dat ik in gedachten hoorde bij de voorbereiding op Pinksteren en één-op-één toepasbaar is:‘Adem mijn adem’.

“Ik wist het altijd al, je was hier altijd al, hier altijd diep in mij. Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem mijn adem, voel wat ik voel en jij zult blij zijn, vrij zijn deze nacht. En als de zon straks ondergaat ben je vervuld van mij en ik, ik leef in jou”.

Met dat beeld van de adem ben ik terug in het Bijbelverhaal.

Mensen horen een vreemd geluid. Die spannende vertaling van de bijbel in gewone taal werd m’n thema. Wat is dat voor een geluid. Zit daar misschien toch iets bekends in? Iets wat de verteller bij ons wil oproepen, iets vertrouwds? Ja!

Het stormt vaker in de Bijbelse levensverhalen. De beteke-nis verschilt. Storm kan heel gevaarlijk zijn, verwoestend als een tsunami. Zo’n storm kan je levenshuis verruïneren. Dan komen kwade machten, helse krachten op je af. Je dreigt er aan ten onder te gaan. Zeker als je storm verbindt met wa-ter is dat duidelijk. Bijvoorbeeld bij de storm op het meer.

Alleen de Meester slaapt rustig door. Hem kan niets gebeu-ren. Maar zover zijn zijn toegewijden nog niet. Ze schreeu-wen om hulp en hij brengt de storm tot bedaren ‘Zwijg, wees stil’. Dat brengt hen tot de verbijstering ‘wie is hij toch, dat zee en wind hem gehoorzamen’. Hij is de Heer van de storm.

Maar is de storm niet. Is ook niet ‘in’ de storm, zoals de pro-feet Elia heeft ervaren, maar juist in die zacht suizende stilte. Zoals Gods voetstap ruist door de paradijstuin.

Als Hij de Heer van de storm is dan kan de storm ook helpen. Hulp van Bovenaf. Denk daarbij aan de wind die het water van de Rode Zee wegblaast waardoor het volk droogvoets naar de overkant kan gaan, Gods nieuwe toekomst tegemoet. Dat wind als ‘blazen’ gezien kan worden maakt de betekenis van dat vreemde geluid helder.

In die wind, opgevat als blazen, wordt al in de oudste verha-len, de Geest als Adem van God herkend. Het is de levens-adem uit het oudste scheppingsverhaal. De adam is klaar maar leeft nog niet. Dan blaast God zijn adem in de neus van de mens en zó wordt die een levende ziel.

Je ademhaling brengt dat magistrale verhaal in verband met de ademhaling van God zelf. Zonder dit in- en uit ademen bestaat de mens niet. Adem als statisch woord is het niet. Als de adem stil staat, stokt, ben je er niet meer. Het Hebreeuws leert ons denken in werkwoorden. Het gaat om beweging. Dat is bij adem wel heel duidelijk. Alsmaar door bewegen, van moment tot moment. Zó leeft de mens op de adem van God. Zó kijken de oude priesters naar de mens.

Daar sluit heel mooi bij aan, dat je lichamelijke ademhaling verdieping vraagt. Je kunt wel functioneren als organisme maar daarmee ben je er nog niet. Alleen de stof, de materie van je lijf en leden, van deze wereld, is ‘doods als toen de Geest nog niet was uitgegaan’ zongen we in de opening. Er is ziel nodig, be-zieling, levensgeest, levensgloed, verbinding, energiestroming, mensen die elkaar zien, zien zitten. Die met elkaar in contact komen, respectvol luisteren en zorg-vuldig spreken, zodat ze elkaar gaan verstaan. Dat ze zich herkend voelen, dat wat ze horen binnenkomt, dan ze open-bloeien voor elkaar in liefde. Zó wordt de mens Gods mens.

Dat vertelt de profeet Ezechiël in zijn paasvisioen met het dal vol dorre doodsbeenderen. Die hebben in de voorlaatste fase hun plek al ingenomen, maar er ontbreekt nog iets. De levensgeest, de adem van God. Die komt uit alle windstreken aangewaaid en de mensen gaan op hun benen staan. De nieu-we wereld van God gaat beginnen.

Dat is wat ons in Christus Jezus is geopenbaard, onthuld. Het is er tijd voor. Hoogtijd. God geeft hem de Geest, om te leven in zijn geest. Tot in zijn dood blaast God zijn adem en Christus rekt zich uit, staat op, de wereld in.

Om alle misverstand uit te sluiten zijn er 50 dagen van ver-dieping, van rijpend inzicht geschonken aan zijn toegewijden. Dan is het zo ver. Dan krijgen zij de Geest die Hem beziel-de. Dan ademen ze zijn adem, worden ze ‘hij’, zijn ‘lichaam’, ieder op z’n eigen plek en tijd. God buiten en in je, altijd en op je mooiste momenten transparant, goed voelbaar.

Dat vreemde geluid wordt me zo ontroerend dierbaar. Het is van heel dichtbij. Ik zie het niet met het oog, maar ervaar het met het hart. Dat vreemde geluid… soms hoor ik het bij een ander, soms bij mezelf, soms is er een in kadans samen ademen met anderen…. Dat vreemde geluid…. Het is zo dichtbij op aarde, het komt van God, uit de hemel. Dat is de heftige ademhaling van de eeuwige liefde voor ons, in vreug-de en verdriet.

geschiedenis wordt voelbaar. God is nabij.

Niet bij enkelingen, zoals profeten en priesters, maar bij iedereen die daarvoor open staat. Mannen, vrouwen, oude-ren, jongeren, lager en hoger opgeleiden, armen en vermo-genden, mensen van je eigen geloof en van andere tradities.