ORDE van de DIENST

voor de derde zondag van PINKSTEREN

**op 7juni 2015**

***DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL***

**liturgische kleur: groen**

**thema:**

***‘allemaal familie…’***

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

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

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

# Inleidend orgelspel:

#  Psalm 116 - Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621)

**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 Hans Karstens, ouderling van dienst

#  VOORBEREIDING

 ***(staande)***

# Samenzang: Psalm 107: 1+2(cantorij)+3+4

# Woord ter voorbereiding

Dit huis: een veilig huis, een toevluchtsoord. Een uitgestoken hand om je aan te reiken brood voor het hart, beker van verbondenheid. Om je te wenken in de kring van Gods familie….

# Stilte

**Aanroeping en groet**

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

Ontvang genade, barmhartigheid en vrede van God. En van Jezus Christus, die in ons leeft door de heilige Geest.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Het is sacramentszondag. In 1261 bepaalde paus Urbanus IV dat in de hele Latijnse Kerk de sacramentsdag gevierd moest worden. Ten tijde van de stichting van de Hooglandse Kerk werd dus ook hier sacramentsdag gevierd. Op de 2e donderdag na Pinksteren of op de daarop volgende zondag, zoals vandaag. In Oostenrijk, delen van Duitsland, Polen, Spanje, Italië, Vaticaanstad, Brazilië is dit nog altijd een officiële feestdag.

Dan wordt gevierd dat Christus onder mensen aanwezig is in de heilige gaven van brood en wijn, en dat Hij zichzelf schenkt aan de mensen. Op sacramentsdag is er een processie waarbij de hosti in een monstrans door de straten van de stad wordt gedragen, zodat allen deze kunnen zien.

Sinds een aantal jaren besteden ook wij hieraan aandacht, in oecumenische verbondenheid en met het oog op onze gemeenteleden met Katholieke achtergrond en binding.

Het thema ‘allemaal familie’ is ontleend aan de Evangelie-lezing. *Daarbij* gaat dat terug tot het eerste Avondmaal, bekend als het ‘laatste Avondmaal’. Als je met Christus verbonden bent, ben je dat ook met elkaar. Daarvoor bidden we.

**Kyriegebed**

**Stilte**

Hemelse Vader, God van mensen, vanaf het begin. Als Uw grote mensenfamilie bewonen wij deze aarde. Als mensen naar Uw beeld gemaakt weten we ons geroepen om dat beeld steeds weer en méér te worden. We weten ons Uw dierbare familie, broeders en zusters. Verbindt ons in liefde.

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

Verrezen Zoon, bij God nog altijd met ons verbonden. Onze grote Broeder bij God, zo menselijk herkenbaar, we zijn gekomen in een kring om U heen. Om te horen over God. Om geestelijk gevoed te worden. Door Woord en Sacrament, door Uw geestelijke nabijheid, bij brood en beker.

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

Geest van liefde, die waait waarheen Hij wil, doorwaai ons, laat Uw heftige windkracht ons mensen de goede kant op voortstuwen. In de richting van Gods nieuwe toekomst, in de richting van elkaar, in de richting van al uw mensen: omdat ze uw familie zijn, zijn ze ook onze verwanten.

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Bemoediging**

“Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus” (1 Kor.12:27)

# Lofprijzing: Psalm 114 Zoltán Kodály (1882-1967)

# When Israel came out of Egypt and the House of Jacob

# from out the bonds of a stranger's hand, Judah he made

# his sanctuary and his dominion Israel, where lay the promised land.

# Great rivers parted when they saw it, Jordan's great waters fell

# before it. Mountains of rock skipped forth like the rams,

# and the little hills leap'd as the lambs, skipped as the little new lambs.

# Tell it, O sea, what then ailed thee that thou wast driven back?

# Ye mountain peaks, ye little hill and tree, as the young lambs

# ye leap's from the earth; O mighty hills what ailed thee?

# Tremble before the Lord God of Jacob, thou mighty peaks and hills

# that fear him, tremble before thy King who made the waters from

# the standing rock, who turned the flint into a flowing stream.

#  DIENST van het WOORD

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen**

Over eten als familiegebeuren.

**Inleiding** bij de lezingen

Om de Bijbel te begrijpen moet je gevoel hebben of ontwikkelen voor symbooltaal en rituele handelingen. Dat is niet eigen bedenksel, maar structuur van de Godsnabijheid.

In het Evangelie horen we de kerntekst als woord van Jezus: “iedereen die doet wat God wil is mijn broer, mijn zus, mijn moeder”. Allemaal familie.

In het Oude Testament horen hoe God zijn volk, mét de meegetrokken vreemdelingen, aanspreekt als dierbaren, als echte-hechte familie.

**Schriftlezing**: Exodus 19: 1-6

door Patrick Meijer

**Schriftlezing:** Marcus 3: 20-12 + 31-35

**Samenzang:** Gezang 972: 1(cantorij)+3+5+10

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

We moeten even goed afstemmen. Omdat het zo makkelijk lijkt heb je zomaar misverstanden.

*Familie*, wat voel je daarbij?

Ik zie de meest ideale familie voor me. Een veilig thuis, betrouwbaar, respectvol, belangstellend, beschermend ook, je deel wat steken uit maar nooit onder water. Familie is samen mens zijn, in vrijheid en verbondenheid.

Dat zo’n familie niet veel voorkomt weet ik ook wel. Familie kan beklemmend zijn, verstikkend, de één heerst over de ander, rivaliteit. Ook wel: onverschilligheid, kilheid, misbruik. Je kunt jezelf niet zijn. Al ben je met velen, je bent alleen.

Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar wat zijn familie betreft heeft Jezus het ook niet getroffen. Ik vind het niet leuk dat te vertellen, maar ik lees het in de Bijbel. In de heilige familie gaat het er niet altijd zo ‘heilig’ aan toe.

Dat hebben we gehoord. Direct al als Jezus de deur uit gaat ontstaan er problemen. Een massa mensen komt op hem af. Alsof hij hún familielid, zoon, broer is. Hij krijgt niet eens de kans om te eten. Moeder Maria en haar zonen (volgens sommige handschriften: ook dochters) maken zich ernstige zorgen om hem: ‘wat bezielt hem?’ Ik citeer de Bijbel: ‘ze dachten: ‘Hij is gek geworden’.

Hij is op de één of andere manier niet ‘normaal’. Het zou zo in Nederland kunnen spelen: ‘doe normaal dan ben je gek genoeg’. Dat bezielde, gedrevene. Kan het niet wat rustiger?!

Misschien zit er jaloezie bij: ‘hij is toch gewoon één van ons, uit onze straat, de zoon van de timmerman.

De verontruste familie krijgt steun van kerkelijke gezagsdragers. Ze komen er voor uit Jeruzalem om hem in te tomen. Als ik zoek naar wat ze zo moeilijk vinden aan hem, dan is dat z’n inzicht, alsof hij alles van God en van de wereld weet. Dan ben je al gauw verdacht! Maar het is nog meer z’n kracht. Dat hij mensen geneest van lichamelijke problemen valt nog enigszins binnen de bekende kaders, maar dat hij boze geesten aankan is ongehoord. Dat kan geen mens. Dan moet je een soort super-mens zijn. ‘Super-duivel’ zeggen ze.

Het gaat van dik hout zaagt men planken.

Marcus heeft er geen woorden voor. Hij last op dit punt een lastige discussie in over de zonde tegen de Heilige Geest.

De meest zuivere mens, de ontferming in eigen persoon, de geïncarneerde naastenliefde ‘duivel’ noemen? Een doodzonde!

Intussen is er roering in de groep toehoorders. Die zitten strak tegen elkaar aan in een huis. Proppie vol, schouder aan schouder, in een kring om de Meester. Wie het zijn weten we niet. Wel dat ze zich bijzonder aangetrokken voelen tot die Ene in hun midden. Zijn stem is gezaghebbende fluistering, als de ‘mond van God’. Zij luisteren met open mond.

Dan die onrust. Buiten staan zijn moeder en broers (volgens sommige handschriften: ook zusters), de hele familie. Behalve Jozef, maar niemand vertelt ons waarom hij er niet bij is. Ik zou denken: er moet ook brood op de plank komen…

Wat wil de heilige familie?

Ze sturen iemand naar binnen om hem te ‘roepen’. In andere vertaling: ‘ze zoeken hem’. Voor je denkt: dat is toch aardig…

Het grondwoord is agressief: ‘hij wordt gezocht!’. Ze willen hem pakken, tegenhouden, opsluiten, voor zichzelf houden.

Dat moet je wel weten, anders zou je nog menen dat Hij zich

behoorlijk grof gedraagt tegenover zijn familie. Niet volgens de regel: ‘eert je vader en je moeder’. Wat dit aantoont is dat de naasten het verst af kunnen staan. Een profeet wordt niet geëerd in z’n vaderstad. Ze willen er onder houden! Je zult maar zo’n familie hebben…

*Of* hij ze echt afwijst weten we niet. Het dringt zich aan je op dat dit een mashal, gelijkenishandeling is. Hoe het afloopt blijft onvermeld om alle aandacht te vragen voor wat het los maakt. Die opgeklopte spanning is voorbereiding op de zin die er nu in knalt: “iedereen die doet wat God wil, die is mijn broer, mijn zus en mijn moeder”.

(Hij had het ook op een ander moment kunnen zeggen, rustiger, als wijsheid, maar daar houden Bijbelvertellers niet zo van. Het mag best heftig zijn! Dan hoor je beter wat je hoort.)

Nu de romantiek van de warme familie aan flarden is, kan woord familie, moeder, broers, zuster, een andere, wijdere en diepere betekenis krijgen. Weg van het al te knusse, het kleffe vrij van beklemmend claimgedrag. Dan komt *familie* tot de volle glorie van verbondenheid in vrijheid, hartsverbondenheid, geestverwantschap in de geest van de liefde. Met allemaal dezelfde basis en hetzelfde doel voor ogen: de wil van God te doen. Dat verbindt! Dat smeedt samen.

In een verrassende en omvattende geestverwantschap, bloedverwantschap, maar dan via het bloed van de hemelse Vader en zijn Zoon.

Eenmaal met deze woordbeelden vertrouwd, ga je als vanzelf denken aan de bloedverbondenheid door de beker, het verbond in het bloed van Christus. Dat de familiebanden aanhaalt, de familieleden zuivert, reinigt, verzoent, vernieuwt. Daartoe wenkt de uitgestoken hand ons: kom in de kring van de heilige familie van God. Eet met elkaar het brood uit de hemel, dat Christus onder mensen concreet heeft gemaakt.

Bevrijd voor elkaar en voor Gods toekomst. Zoals in de nacht der nachten, bij het Pesach, het voorbijgaan van het Kwaad in eigen persoon wordt gevierd en beleefd. Zo ook nu. Dat duivel uitdrijven, het moeilijkste wat er is voor de Bevrijder, herinnert aan de nacht van de bevrijding waarin de verderfengel buiten de deur gehouden wordt. Door het bloed van het lam. Als Jezus dus boze geesten verjaagt, lijkt hij wel het Paaslam zelf. Dat is Hij dan ook! Met dat andere beeld van bevrijding en verbinding: hij is het brood uit de hemel.

Kan en mag ik me gewenkt, geroepen weten? Durf je binnen te treden in de kring van de grote familie? Ja, mits…

Dat is het mooie van dit Evangeliefragment: je ziet zo de valkuilen. Ja, mits je maar niet denkt Het of Hem te kunnen arresteren, vastgrijpen, opeisen voor jezelf. Ga na of je in de goede modus staat. Als je nonchalant of arrogant wilt *pakken* in plaats van *ontvangen*, grijp je *mis*. Heel symbolisch worden daarom de gaven uitgereikt, om dát uit te beelden.

Dan is er nóg een mits. Je komt in de familie, je sluit je aan bij de traditie en gebruiken. De geest van de familie adem je in en ga je langzaam maar zeker ook steeds meer uitademen.

Dat is de geest van liefde VAN en VOOR de Vader. Die is allen heilig. Die is zó onzegbaar liefdevol, trouw, wijs. Die heeft alles voor je over. Die houdt je vast als je valt, laat je niet vallen als je misstapt. Die zoekt je als je kwijt raakt. Mijn hemel: de Vader, die is het die de familie verbindt!

Het willen doen van de wil van de Vader is geen straf, maar bevrijding. Met vallen en opstaan gaat zijn familie door de wereld. Vaak denk je ‘het zal je familie maar wezen’. Met alle falen, onmacht, lusteloosheid, claimgedrag, rivaliteit, op zichzelf gerichtheid. Mijn God, we moesten toch maar stevig in contact blijven. Flink afstemmen. Op onze levensbestemming, op elkaar, samen met iedereen die ook wil proberen de wil van de vader te realiseren, omdat dit zo ontzettend goed is voor jezelf, voor de hele samenleving. Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, je levensweg tot nu toe. Ongeacht of je wat voelt… Dat is een religieuze luxe die je niet altijd kunt genieten, maar wel binnen handbereik is. Als je je laat wenken, als je gaat ontvangen, als je drinkt, als je eet, dat éne brood dat aller spijs is.

**Samenzang:** Gezang 968: 1+2(cantorij)4+5

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

 **VIERING van het HEILIG AVONDMAAL**

**Voorbereiding**

**Cantorij:** ‘Sanctus en Benedictus’

 uit de Missa Brevis- Andrea Gabrieli (1533-1586)

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de Hoge.

**Rondgang** voor het ontvangen van brood en wijn

**Tijdens** het Avondmaal zingt de cantorij: **‘**Agnus Deï’

 uit de Missa Brevis – Andrea Gabrieli **(**1533-1586)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

ontferm U over ons. geef ons de Vrede.

en als **dankzegging:** Psalm 91 – J.P. Sweelinck **(**1562-1621**)**

Qui en la garde du haut Dieu
Pour jamais se retire,
En ombre bonne et en fort lieu
Retiré se peut dire.
Conclu donc en l' entendement,
Dieu est ma garde seure,
Ma haute tour et fondement,
Sur lequel je m' asseure

*Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.*

 **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 973:1 (cantorij)+2+3+4

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

# Slotwoord

# ‘Als je een kind gevaarlijk over de rand van een put

ziet hangen, snel je onmiddellijk toe om het voor

een val te behoeden. Dat doe je niet uit eigen belang.

Je neemt ook niet de tijd om te bepalen of dat kind wel

of niet familie van je is.

Je voelt gewoon dat dat kind hulp nodig heeft’.

 *Mencius (Confusiaans filosoof, 371-288 v Chr.)*

# 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.*

We moeten even goed afstemmen. Juist omdat het zo makkelijk is heb je zomaar misverstanden. Familie, wat stel je je daarbij voor, wat voel je daarbij?

Ik zie de meest ideale familie voor me. Een veilig thuis, betrouwbaar, respectvol, belangstellend, beschermend ook, uitdagend/prikkelend maar niet onder de gordel. Samen mens zijn, in vrijheid en verbondenheid.

Dat die familie haast niet bestaat weet ik ook. Daarom begin ik er mee. Familie kan verstikkend zijn, heerszuchtig, strijd om aandacht, rivaliteit, onverschilligheid, kilheid, misbruik.

Je kunt jezelf niet zijn. Al ben je met velen, je bent alleen.

Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar wat zijn familie betreft heeft Jezus het niet getroffen. Ik vind het niet leuk dat te vertellen, maar ik lees het in de Bijbel. Ook in de heilige familie gaat het er niet altijd ‘heilig’ aan toe.

Dat heb ik laten horen. Direct al als Jezus de deur uit gaat ontstaan er problemen. Een massa mensen komt op hem af. Alsof hij hún familielid, zoon, broer is. Hij krijgt niet eens de kans om te eten. Geen privacy dus. Moeder Maria en haar zonen (volgens sommige handschriften: ook dochters) maken zich ernstige zorgen om hem: ‘wat bezielt hem?’ Ik citeer de Bijbel: ‘ze dachten: ‘Hij is gek geworden’.

Hij is op de één of andere manier niet ‘normaal’. Het zou zo in Nederland kunnen spelen: doe normaal dan ben je gek ge-noeg. Dat bezielde, gedrevene. Kan het niet wat rustiger?!

Misschien zit er jaloezie bij, wat we later horen: ‘hij is toch gewoon één van ons, van ons dorp, de zoon van de timmerman.

De verontruste familie krijgt steun van kerkelijke gezags-dragers. Ze komen er zelfs voor uit Jeruzalem om hem in te tomen. Als ik probeer te noemen wat ze zo moeilijk vinden aan hem, dan is dat z’n inzicht, alsof hij alles van God en van de wereld weet, en nog meer z’n kracht. Dat hij mensen ge-neest valt nog een beetje binnen de bekende kaders, maar dat hij boze geesten aankan is ongehoord. Dat kan geen mens. Dan moet je een soort super-duivel zijn, zeggen ze.

Het gaat van dik hout zaagt men planken.

Marcus heeft er geen woorden voor. Hij vindt dit zó ’zonde’, zo onvergefelijk ‘zonde’, dat hij een lastige discussie weer-geeft over de onvergefelijke zonde tegen de Heilige Geest.

Hoe kunnen ze: die meest zuivere mens, de ontferming in eigen persoon, de geïncarneerde naastenliefde zó bestempe-len…! Doodzonde!

Intussen is er roering in de groep toehoorders. Die zitten strak tegen elkaar aan in een huis. Proppie vol, schouder aan schouder, in een kring om de Meester. Zo dichtbij mogelijk.

Wie het zijn weten we niet. Dat ze zich bijzonder aange-trokken voelen tot die Ene in hun midden, met z’n stem als gezaghebbende fluistering, als een ‘mond van God’. Zij zitten met open mond te luisteren.

Dan stoten ze elkaar aan. Buiten staan zijn moeder en broers (volgens sommige handschriften: ook zusters), de hele familie. Behalve Jozef dan, maar niemand vertelt ons waarom hij er niet bij is, dus dat weten we gewoon niet.

Wat wil de heilige familie?

Ze ‘sturen iemand naar binnen om hem te roepen’. In andere vertaling: ‘ze zoeken hem’. Voor je denkt: dat is toch aardig…

Het grondwoord is agressief: ‘hij wordt gezocht’. Ze willen hem pakken, tegenhouden, opsluiten, voor zichzelf houden.

Dat moet je wel even goed vast houden. Anders zou je kunnen menen dat de Meester zich behoorlijk grof gedraagt tegenover zijn familie. Zeker niet volgens de regel: ‘eert je vader en je moeder’. Hier zie je dat de naasten het verst af kunnen staan. Een profeet wordt niet geëerd in z’n vader-stad, horen we elders. Ze willen hem voor zich en er onder!

Je zulk maar zo’n familie hebben…

Of hij ze echt afwijst weten we niet. Dat zou je haast den-ken, maar dan maak je je er te makkelijk van af. Ook dit is een mashal, een gelijkenishandeling. Hoe het afloopt is on-vermeld om alle aandacht te vragen voor wat het los maakt.

Die hele opgeklopte spanning is voorbereiding op een zin die er nu in knalt. Hij had het ook op een ander moment kunnen zeggen, in een andere situatie, als wijsheid, maar daar hou-den ze niet zo van, die Bijbelvertellers. Het mag wel even botsen, spannend worden, het vuurtje opgepord.

Dan hoor je beter wat je hoort. Dan komt het hopelijk goed bij je binnen. Omdat alle romantiek van de warme familie aan flarden is verteld kan het woord familie, moeder, broers, zuster, een andere, veel wijdere betekenis krijgen. Boven de al te knusse en kleffe familieband, los van beklemmend claimgedrag. In volkomen vrijheid. Dan pas komt *familie* tot de glorie waarin het hier wordt uitgebeeld. Verbondenheid in vrijheid: hartverbondenheid, geestverwantschap in de

geest van de liefde. In het besef van hetzelfde te zijn, ten diepste: Kinderen van één Vader. Daarom moet die timmer-man uit Nazareth gewoon aan het werk blijven. Alle ruimte moet er zijn voor God, in de symboolrol van de Vader.

We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen hier: we willen de wil van God doen. Dat verbindt! Dat smeedt samen.

Zoals de meest ideale familie, een weergaloze bloedverwant-schap, maar dan een geest verwantschap, die je in het bloed gaat zitten. En eenmaal met deze woordbeelden vertrouwd, met brood en beker vóór ons wordt het natuurlijk; bloedver-wantschap door de beker, het verbond in het bloed van Christus. Dat zuivert, reinigt, verzoent, vernieuwt, verbindt.

Dat is wat de uitgestoken hand ons allen aanreikt. Allen die ook de wil van God willen doen. Met vallen en opstaan. Niet dat ze heilige mensen zijn die de beker ontvangen, ook niet dat die wijn zo heilig is, maar wel heilig wordt. Ons heilig wordt, als teken van verbondenheid.

Als teken van bevrijding. Begon ook de lange reis naar Gods toekomst ten tijde van Mozes niet met een geslacht lam? Werd ook daar niet het bloed tot symbool van bevrijding, van pesach, van het voorbijgaan van de kwade geesten? Eigenlijk precies als bij Jezus. Als hij ook die verderfengel verjaagt, dan lijkt hij wel het Paaslam zelf. OK, daar heb je hem. Dat is hem precies. Hij is ons brood uit de hemel, het Lam Gods, zoals straks gezongen wordt.

Tenslotte toch weer de vraag of dit voor jou is, die hand naar jou is uitgestrekt, of je ook bij die grote familie van God hoort. Zeg niet te gauw ‘ja’. Als je denkt de religieuze

buit al binnen te hebben door dat je een soort ‘bloedver-wantschap’ hebt met de Meester. Omdat je bij de kerk hoort of omdat je zo toegewijd bent. Zó zal het niet gaan. Daarom is de test of je niet net als de Heilige Familie op dit onzalige moment meer grijpt naar het heilige dan het ont-vangen wil. Wie pakt grijpt mis. Heel symbolisch worden daarom de gaven uitgereikt, om dat uit te beelden.

Reken je ook niet tot de ene grote familie als je niet de grote Vader respecteert, aanbidt, volgt, eert, met een groot woord: liefhebt. Het is volstrekt duidelijk: die ene familie is juist één in het willen doen van de wil van de Vader.

Ik heb het niet over hoe het lukt, maar over het willen. Over je innerlijke houding, met pijn en schaamte om het zo vaak niet goed kunnen realiseren ervan. Dat is inbegrepen. Daar kunnen je broeders en zusters ook over mee praten. Alleen word je daar niet veel beter van: praat niet over de lessen die je voor anderen nodig acht, maar deel de lessen die je-zelf probeert te maken. Dan toch een familietrek!

Dan ben je één grote familie. JA! In oorsprong en einde. Dus ook midden in de tijd. Geen enkele voorwaarde vooraf. Bij het volk Israël sloten zich bij de uittocht allerlei mensen aan, niet allemaal bekend met het reisdoel van het volk, maar wel mee op weg. We horen nergens dat ze niet mee mogen. In tegendeel de bevrijdende regels voor onderweg, die tien geboden, zijn ook ten zegen van ‘de vreemdeling die in je poorten woont’. Dat geldt onze samenleving! Dat geldt nóg meer onze kerk. Dat geldt zonder één beperking deze Maaltijd, met Christus als Gastheer en Levensbrood in één.

Daar leven we van. Daarin ligt de volle vrede. In het éne brood dat aller spijs is!