ORDE VAN DIENST

**voor de 19e zondag van Pinksteren**

**op 4 oktober 2015**

liturgische kleur: wit

**thema:**

‘als een kind…’

*eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente*

*in de Hooglandse Kerk*

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Theo Visser

deze dienst is mede voorbereid

door de doopouders

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

#  VOORBEREIDING VOORAF

# Inleidend orgelspel: Inventies - J.S. Bach (1685-1750)

**Enkele minuten *vóór* aanvang** van de dienst

komen de dienstdoende ambtsdragers en de doopouders

de kerkruimte binnen

**De kaarsen worden ontstoken**

daarop volgt **meditatief** **orgelspel**

### *hierbij wordt u verzocht rustig een plaats te zoeken*

*en bij te dragen aan een meditatieve stilte*

# Welkom

door ouderling Marius v.d.Heul

 **INLEIDING**

 **(staande)**

**Samenzang:** Gezang 865: 1+2

**Woord ter voorbereiding**

Straks zingen we het, nu zeg ik het. “Reeds staat Gij klaar en komt ons vriendelijk tegen. Uw liefde vindt ons langs verborgen wegen. Voor wij U zoeken zijt *Gij* daar…”

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

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

Genade, vrede en barmhartigheid met u allen, van God de Altijdaanwezige, en van Jezus Christus, de Opgestane die bij ons leeft door de heilige Geest. Amen.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Het is ‘the day after’. De dag na 3 oktober. Een prachtig feest vanwege Leidens ontzet in 1574.

Vrijheid gaat verloren zonder voortgaande bevrijding. Daarom trekken we hier vanmorgen de lijnen door.

We zijn begonnen met ‘Kom nu met zang’ als verbindende schakel. Deze doopviering maakt je deelgenoot van de meest indringende bevrijding, die van je ziel, als de kern van je bestaan.

**Kyriegebed**

**Stilte**

In dit gebed nemen we er de tijd voor. Om ons meer bewust te worden. Dat U er bent al voor wij U zoeken. Dat U wacht tot wij ontwaken. Dat Uw hand krachtig liefdevol naar ons is uitgestrekt om ons te behoeden en te bevrijden. Ontferm U.

**Samenzang:** Kyrie eleison (3x)

**Stilte**

In deze stilte wordt voelbaar de beklemming van onze ziel. Van de belegerde vesting die wij zelf zijn. Van belemmerende krachten buiten ons. Hier beseffen we de uitputting door wat ons belast, neerdrukt, opjaagt. Om los te komen van wat ons belemmert om werkelijk vrij te zijn.

**Samenzang:** Kyrie eleison (3x)

**Stilte**

Hier ontdekken we de grootsheid van het kleine. Leren we dat één mens het verschil kan maken, al jong. Hier staan we in de traditie van ‘wie één mens redt, redt de hele wereld’. Hier bannen we moedeloosheid uit en bezwijken we niet voor machteloosheid. Hier staan we op, is het elke dag Pasen.

**Samenzang:** Kyrie eleison (3x)

**Bemoediging**

“Jullie weten wat de doop betekent?! De doop laat zien dat we bij Jezus horen, met hem verbonden zijn voor het leven en daarna. Door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Christus leeft. Door de Heilige Geest, onder ons, in ons!” Halleluja!

# Lofzang: Gezang 630: 1+2+4

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen**

Kringspelletje, druk bezig. Wil een kind meedoen dat nog veel te klein is. Wat doe je??

**Inleiding bij de lezingen**

Zoals altijd lezen we twee fragmenten uit de Bijbel. De

kerntekst is uit het Evangelie. Een plaatje is het eigenlijk.

Een masjal, een handeling met symbolische waarde. Jezus laat de kinderen bij zich komen. Dat stuk is aan de beurt.

Daar aan voorafgaand luisteren we eerst naar wat je ‘de Bijbel van Jezus’ kunt noemen, over de profeet Elisa die óók leert je open te stellen voor iemand die je nodig heeft.

Ik stel één van de nieuwe lectoren voor: Sofia Mollers.

Mijn motivatie voor het lectorschap is dat ik graag een bijdrage wil leveren en meer betrokken wil zijn bij de Leidse Binnenstadsgemeente, een behoefte die versterkt is door de zo waardevolle gesprekken van de Bewust Geloven groep waaraan ik dit jaar deelgenomen heb met als afsluiting de herbevestiging van mijn geloofsbelijdenis.

**Schriftlezing:** 2 Koningen 4: 25-27

door Sofia Mollers

**Schriftlezing**: Marcus 10: 13-16

**Samenzang**: Psalm 139: 1+9+14

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

Ik heb een makkie vanmorgen. Zó’n makkelijke tekst. Over een kind in het midden. Een kind kan de was doen.

Maar let op: makkelijke teksten zijn gevaarlijk. Je gaat er te lichtvaardig mee om. Omdat je denkt ze direct te begrijpen denk je er niet meer over na.

Een valkuil is dat je het kind idealiseert. Een baby is niet altijd voorbeeldig. Jonge ouders en ook een jonge grootvader als ik weten dat. Een klein kind vertedert je maar ook het bloed onder de nagels vandaan halen.

Opvoedkundig moet je ook oppassen. Door ze al jong op een voetstuk te zetten kweek je kleine dwingelandjes.

Het kind kán je tot voorbeeld zijn: in ontvankelijkheid, toegankelijkheid, onbevangenheid. We raken het kind in ons kwijt bij het volwassen worden. Het is geen overbodige luxe om je te oefenen om niet alleen in je hoofd maar wat meer in je hart te zitten. We komen dichter bij het vuur van de tekst… Maar worden weer ‘koud’ als we denken dat je dan dus *niet* moet *denken*. De ‘Vader in de hemel’ heeft de mens niet als ‘ja-knikker’ geschapen, maar ‘naar zijn beeld’. Als bewust denkend wezen, dat zich niet alleen laat verzorgen maar verantwoordelijk is en verantwoordelijkheid neemt.

We moeten zeker geen kleine kinderen blijven! Of toch wel?

Daar *zit* je nu met je goeie uitlegkundige gedrag… Wat nu??

Zal ik het geheim van de smid verklappen? Die smeedt het ijzer als het heet is. Er moet vuur bij de tekst komen. Dat van jouw verlangen. Je moet iets van de tekst verwachten.

Anders beweeg je niet, hoor je alleen in wat je al wist.

Dan nóg iets: je moet weten *hoe* je de teksten zo kunt bekloppen dat je wordt binnen gelaten in hun geheimen. Je krijgt de sleutel als je deze eenvoudige leesregel toepast: ‘let op de werkwoorden’. Bijbeltaal is ‘stromende taal’. In onze taal leggen we accent op de *zelfstandig* *naamwoorden*.

Dat geeft een *ander* verhaal. Wij lezen zo.

Er zijn *mensen*. Daar maken we moeders van. Er zijn *kinderen*. *Jezus* is er. Helaas zijn er spelbrekers. De discipelen met hoog opgetrokken rug als ordebewakers. Gelukkig trekt Jezus zich daar niets van aan en de kinderen zijn bij Jezus.

Nu met het accent op de *werkwoorden*.

Mensen brengen, nee *dragen*, hun kinderen. Ze willen graag dat Jezus hen zal *aanraken.* Ze worden niet zomaar verhinderd, maar *afgestraft.* Dat *ziet* Jezus en hij *wordt boos.* Het loopt er op uit dat hij hen *omarmt, de handen oplegt en zegent.* Zó gebeurt er véél….

Door zó te lezen krijg je er een ander gevoel bij. Begint het te stromen. Je ruikt ‘Gods nieuwe toekomst’. Het uitgekauwde verhaaltje wordt een dampend bord vol voedzame gerechten. Té vol voor één keer. Mag ik de lekkerste hapjes het eerst aan de vork prikken? Die vind ik op het eind.

Maar liefst drie. Omarmen, de handen opleggen en zegenen. Al zonder verdere uitleg word je er warm van.

*Dit* wil je toch voor je kind. Voor jezelf?! Als er geen volkskerk meer is, geen kerkenraadsvergadering meer wordt gehouden, de meeste kerken zijn gesloten, laten er dan nog een paar open zijn om dit geheim te vertellen, te delen, te koesteren. Een plek voor het hele volk. De kerk die niet meer het hele volk *heeft* kan er wel voor het hele volk *zijn*.

Let op die drie werkwoorden. Het zijn gebaren, symbolische handelingen. Je begrijpt ze zó.

Omarmen. Zo warm, zo tastbaar, zo dichtbij. Aan het hart drukken, volkomen verbinding, als één. Stáát dat er? Ja!

Het gebruikte grondwoord wordt zelden gebruikt. Hier en nog één keer, ook als het om kinderen gaat. De concrete beweging is: oppakken en in de armen nemen. Van een heel klein kind. Niet bij de hand genomen of meegesleurd naar Jezus. Deze kleintjes kunnen nog helemaal niet lopen. Ze worden *gedragen*. Jezus neemt ze even over, draagt ze in zijn armen. *Doet* wat vaders en moeders doen. *IS* een vader en moeder voor ze, óók hij in naam van God. ‘We hebben een God die echt in ons midden wil zijn. Dát is de mashal, de gelijkenishandeling. Zó als je dat met de kleinsten doet, ook bij de doop, zo doet God dat met jou. Zó ben jij, denkend en verantwoordelijk mens: ‘als een kind’

Dit onthult een diepe wijsheid van de Vader: het is *zonder* *voorwaarden*. De kleintjes wordt niet gevraagd of ze wel van God houden en in Jezus geloven. Ze kunnen niet eens praten. Als maakt onontkoombaar duidelijk wat we als doopouders een kernpunt van ons geloven vinden.

Dit is onvoorwaardelijke liefde. Voor ons en onze kinderen. Laat dit diep doordringen en hechten in je ziel. Dit verbindt je met Het Grote Geheim, met de Bron van levensenergie, met de liefde, met God. Het doopwater symbool van de levensstroom die ons draagt, die opwelt uit Gods hart. Voor mij en jou en allen.

Of ik het niet te makkelijk maak? Dit is wat de Bijbel ons leert, wat Jezus als onthuller van God doet.

Of ik de tegenwerpingen ook ken? ‘Ja maar… dat weten onze

kinderen nog niet’. Reactie: dat is ook de bedoeling; Voor wij en zij het maar kunnen bedenken IS HIJ daar. ‘Ja maar dat is allemaal veel te mooi voor- gesteld: ze doen er later niets meer mee’. ‘Daarom moeten ze eerst begrijpen waar het over gaat en kiezen voor Jezus’. Klinkt wel goed maar is ‘link’.

Wat we zo doen is met stukken geloofsleer de doorgang naar de onvoorwaardelijke liefde verhinderen. We gaan er tussen staan, net als de discipelen. We straffen het onbevangen verlangen om ‘aangeraakt’ te worden af. Doodzonde!

*Dit* is juist ons *geheim*. Dat je Gods nieuwe toekomst ontvangt als een kind. Niet op grond van eigen keuze of inzicht of enige andere voorwaarde, onvoorwaardelijk!

Door dit geheim te koesteren en te delen is zelfs een kleine van alle macht ontdane kerk van de grootste betekenis voor het hele volk. De hele *wereld* snakt er naar om aangeraakt te worden. We leren vanmorgen: laat niets hen weerhouden!

Om omarmd en… aangeraakt te worden. Wat moet je daarbij voorstellen? Hoeveel verhalen erover wil je? Dit is de zuivere, heilige aanraking van je hoofd, hand of schouder. Dit met gevolg een soort koude rilling van warmte. Ik denk en weet dat er echt wat gevoeld is, te voelen is ook. Als volwassene zal je minder afhankelijk zijn van het lijfelijke, hoe onmisbaar dat óók is, niet minder zonder fysieke aanraking ‘geraakt’ worden in je ziel.

Dit tintelen in je lijf wordt tot de ontroering van je ziel. Die doet het leven in je stromen. Je voelt levenskracht, kracht van God, opstandingskracht van Christus, hoe ook aangeduid. Dit wíl je. Dit zoek je. Voor jezelf. Voor je kinderen. Dit is

het mooiste wat er is, zeg maar ‘Gods nieuwe toekomst’.

Waar je deelgenoot van wordt doordat je ‘als een kind’ daar in GEDRAGEN wordt.

De aanraking is een handoplegging, het gebaar van zegening.

Daarin komt de gezegende als die daarvoor voldoende is gerijpt op eigen benen te staan. Precies als de dopelingen.

De zegening maakt je in één klap volwassen. Door die diepste geborgenheid heb je kracht voor de grootste verantwoordelijkheid en wil en energie voor actie.

Gezegend zijn we hier, wij en onze kinderen. Toegerust en vol liefde klaar om de week in te gaan, op situaties in te gaan. Je treedt mensen tegemoet met de masjal van vanmorgen voor ogen, in de gedachten en in je hart. Als dat maar een beetje in je is, komt het er ook uit. Ga je doen wat je hebt ontdekt als het meest kracht gevende van je bestaan. Elkaar in Gods naam zonder voorwaarden omarmen, aanraken, zegenen.

**Samenzang:** Gezang 348: 1+2+3+4+5+6

*op aangeven van de voorganger: staande*

Ouders die hun al wat grotere kind uit de crêche willen halen om dit onderdeel

van de dienst mee te maken, hebben hiervoor tijdens dit lied de gelegenheid.

Tijdens dit lied komen de kinderen uit de nevendienst terug.

##  BEDIENING van de HEILIGE DOOP

**Inleiding** bij de viering van de Doop

**Samenzang:** ‘Kijk eens om je heen’

*de dopelingen worden tijdens dit lied binnen gebracht*

1. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,

geef el - kaar een hand, je bent niet al - leen.

Want wij moe - ten sa - men de - len,

Sa - men zin - gen, sa - men spe - len.

Ook al zijn wij nog maar klein:

Sa - men spe - len is pas fijn.

2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,

wij zijn in de wereld niet alleen.

God kent ieder kind bij name,

zeg maar ja en zeg maar amen.

Ook al zijn we nog maar klein,

God wil onze Vader zijn.

(ELB 456)

**en:** ‘Mijn Vader dank U wel’: 1+3+5

3. Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,

voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust.

Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven vult.

Mijn Vader dank U wel.

5. Daarom wil ik U danken dat ik zingen kan,

dat ik U me mijn stem toch altijd loven kan,

dat ik U in dit lied van harte danken kan.

Mijn Vader dank U wel.

**Doopbelofte** **door de ouders**

**Gedoopt en gezegend worden:**

* Rein David Marius, zoon van Rozemarijn en Jurgen Boonstra,
* Max,

zoon van Henny en Raluca Rietkerk en broertje van Maya,

* Silvijn Tobias Joppe,

zoon van Henk en Eveline van Steenbergen – Euser.

 *op aangeven van de voorganger: staande*

**Doopbelofte** door de gemeente,

beantwoord door: “JA, VAN HARTE”

# Doopgebed

# Samenzang: Gezang 778

 **(zittend)**

 **DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# Gebedsintenties

# Dankgebed en voorbeden

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte**

en mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang:** Gezang 704

# Slotwoord

**Zending en zegen**

# Vredegroet

**Uitleidend orgelspel**

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders

*te feliciteren* in het noordertransept, richting Tuinzaal

*U wordt verzocht hierbij de rij niet op te houden.*

U kunt de diensten van de LBG tegelijkertijd of later

beluisteren via: *www.leidsebinnenstadsgemeente.nl*

Op deze site is enkele dagen van te voren de liturgie te

vinden en zijn kort na de dienst de teksten van preek

en gebeden na te lezen.