**ORDE van de DIENST**

**voor de 20e zondag van PINKSTEREN**

**op 11 oktober 2015**

*liturgische kleur: groen*

thema:

‘de (bal)last van rijkom’

eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente

in de Hooglandse Kerk

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

Kort voor aanvang van de dienst komen

de dienstdoende 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 Willem Stolk, ouderling van dienst

**VOORBEREIDING**

**(staande)**

**Samenzang**: Psalm 119: 3+6+13

**Woord ter voorbereiding**

Hier gaat het niet om wat je *hebt* maar om wie je *bent*, Los van geld en goed delen we hier de grootste rijkdom: een hart vol vreugde, een hart vol liefde, een hart vol van God.

**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 zo ver. De vluchtelingen staan niet langer voor onze poorten, ze zijn binnen. 120 medemensen zonder huis en haard vinden sinds vrijdag een tijdelijk onderkomen in de 3 Octoberhal. Hun enige bezit is wie ze zijn, ondanks alles, zonder status en bezit.

Wij kunnen niet meer vluchten voor hun werkelijkheid.

Dat het in de kerken juist vandaag over rijkdom gaat is even toevallig als wrang.

Wat doen wij fout als we te horen krijgen van onze geliefde Meester Jezus Christus, dat mensen zoals zij meer kans lopen om Gods nieuwe toekomst te ervaren dan wij met onze zekerheden, papieren, bezittingen, huizen, met onze rijkdom?

Een ongemakkelijke vraag, maar we zitten hier niet alleen voor onze rust, nog méér voor onze bewustwording.

Laten we dat dit uur in deze rust een kans geven….

**Kyriegebed**

**Stilte**

God wat zijn we rijk! In veel opzichten. We genieten welvaart, vrijheid, zorg. Miljoenen moeten missen wat wij vanzelfsprekend vinden. Geconfronteerd met vluchtelingen dringt pas echt tot ons door hoe rijk we zijn. Leer ons naar onszelf te kijken door de ogen van wie het minder heeft…

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

God wat zijn we arm! In veel opzichten. We verwonderen ons zo weinig over onze welvaart, zien het als vanzelfsprekend, als ons recht. We denken dat rijkdom ons geluk brengt en garandeert. Leer ons vanmorgen de pittig bevrijdende wijs-heid van het niet-bezitten….

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

God wie of wat heeft ons zo misleid! In onze samenleving betekent geld invloed. Bezit geeft macht. Wie het hebben willen het koste wat kost houden. Wie het ontberen doen wat ze kunnen om geld en goed te vergaren. Dat is goed voor onze toekomst denken we. Hier horen we: ‘juist niet’. “Help”!

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Bemoediging**

Het Christusgeheim uit Psalm 118: ‘De steen die de bouwlieden hadden verworpen is tot hoeksteen geworden. Het is een wonder in onze ogen; we zien het maar doorgronden het niet.

**Cantorij:** chant Ps 118

O give thanks unto the Lord for he is gracious ,

and his mercy endureth for ever

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek** met de kinderen

Vraag: ben jij rijk? Heel benieuwd wat daar uit komt.

2e vraag: wie is rijk? Zou je willen ruilen…?

3e vraag: zou het leuk zijn om rijk te zijn? Grote villa: bewaking nodig, dure auto, bang voor beschadiging.

Boodschap: ***Rijk ben je als je blij bent***

**Inleiding** bij de lezingen

**Abraham** moet zijn land verlaten om deelgenoot te worden van Gods nieuwe toekomst. Jodendom, Christendom en Islam zien daarin de **grondhouding** voor alle gelovigen. Christus leert: Niet letterlijk wegtrekken maakt het verschil, wel je spirituele reis, je **innerlijk losmaken** van je bezit.

De eerste lezing klinkt door de mond van Grietje de Boer. Zij maakt deel uit het nieuwe lectorenteam.

**Schriftlezing**: Genesis 12:1-9

door Grietje de Boer

**Samenzang**: Gezang 542: 1+2(cantorij)+3+4

**Schriftlezing**: Marcus 10: 17-25

**Samenzang**: Gezang 912: 1+2(cantorij)+3+4+5+6

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

Een vervelend indringend lied eigenlijk, wat we zojuist zongen. ‘Neem mijn leven laat het Heer’. Ik zou wel willen weten wie dit met volle overtuiging heeft mee gezongen. Niet om alleen om de bekende melodie, ook om de inhoud.

Eerlijk gezegd voel ik bij mezelf wel wat terughoudendheid.

Ik *voel* dat het klopt, maar… Wat houdt me tegen?

Ik voel me betrokken. Wil er ook wel wat voor doen of laten. Dat heb ik gemeen met die man die het levensverhaal van Jezus in rent: ”Wat moet ik doen voor het ‘goede leven’?” Dát bedoelt hij met het ‘eeuwige leven’. Het gaat hem niet om ‘later’, als we dood zijn, de hemel *na* de aarde. Hij is een Jood, denkt Joods. Hij vraagt naar de hemel *op* aarde: wat te doen voor het “Uw wil geschiede”.

Dit is absoluut geen theoretisch koffie- of borrelpraat. Ze zitten niet rustig zo van ‘waar zullen we het nu eens over hebben’. Jezus is *bezig*, is *op weg.* De man rent hem tegemoet. Zijn vraag is een vraag voor *onderweg*, gáát over ‘de weg’, over de geloofsweg. Net als in het voorafgaande gaat het ook hier over de concrete toepassing van de wet van Mozes; die 10 heilswoorden die hij van God zelf heeft ontvangen. Over ‘het goede leven’ gaan die. Hoe doe je dat?

Er is veel te winnen als je die woorden volgt als reiswijzers naar Gods nieuwe toekomst, ze koestert, in je hart schrijft. Maar dat hoef je *hem* niet te zeggen. Hij doet alles al.

Dat is kennelijk geen grootspraak. Jezus’ gezicht straalt liefdevol. Of: hij kust hem, omhelst hem, hugt. Van zulke mensen moet God het hebben. Die zijn bouwstenen voor een samenleving in de Geest van God. Aangenaam…!

Waarom komt juist *hij* dan met deze vraag? Is hij te ‘precies’? Onvoldoende eigendunk misschien? Legt hij de lat te hoog? Daar wordt niemand blij van. Het is duidelijk dat hij zich ondanks alles wat hij goed *doet*, niet goed *voelt*. Hij ís er nog niet en weet ook niet hoe hij er komen moet.

Hij krijgt een merkwaardig antwoord. Het valt je vast op dat Jezus uitsluitend geboden van de 2e tafel van de Wet citeert. Aanwijzingen voor hoe je met elkaar om gaat.

Dan zouden wij Jezus influisteren: is dat niet zijn probleem? Die man is sterk op het medemenselijke vlak. Een goed humanist. Moet hij niet meer aandacht aan de 1e tafel geven? Meer God lief hebben? Meer Bijbellezen, naar de kerk gaan?

Het antwoord van Jezus verbijstert, shockeert. Hij wijst *niet* naar de 1e vier geboden maar geeft een ‘11e gebod’. Wij denken dan aan ‘Gij zult genieten’. Jezus formuleert het anders: ‘doe afstand van je bezit’.

Hij moet niet meer gaan bidden, maar er op uit trekken. Zoals Abraham. Hij hoort als 11e gebod: ‘GA’, het oerwerkwoord van het Godsvolk. Ga uit je huis en je maagschap, uit je veilige ommuring, laat je zekerheden los, werp de ballast van je rijkdom af. Ga op reis, naar Gods nieuwe toekomst. Omdat de reis lang en zwaar zal zijn: neem zo min mogelijk mee. Anders zou je de tocht niet kunnen volbrengen. Even zie ik de vluchtelingen-met-helemaal-niets weer voor me….

Wat doen wij nu concreet met deze tekst? Eerst het misverstand wegwerken van een voorbarige slotsom.

Dit: dat die man het *niet* gaat doen, omdat hij *teleurgesteld* weg gaat. Dat lezen we niet, dus moeten we het er niet in leggen. Dat gooit het verhaal op slot. Bijbelse verhalen hebben altijd om zo’n open einde! Je moet die man nakijken en meevoelen… Anders begrijp je het echt niet. Dan veroordeel je die man. Dan gaat dit niet over jou als onvermogend burger. Je hebt vast wel wat voorbeelden van rijke lui in je omgeving die op hun geld zitten. Die alles naar hun hand zetten volgens de regel: ‘wie betaalt bepaalt’. Jezus’ woord is dan een trap tegen andermans schenen. Inwendig glimlach je misschien.

Maar zó werkt het niet. Het kan de bedoeling niet zijn dat uitsluitend vermogende gelovigen onrust worden. Hoe extreem rijk die man ook zou mogen zijn, de arme vissers zitten met dezelfde verlegenheid. Ook zij voelen zich aangesproken, zijn er volkomen van in de war. “Als dit *loslaten* van wat je *hebt* de weg is naar ‘het goede leven’, dan komen we er nooit!” Zij zouden ‘neem mijn leven…’ dus ook lastig vinden.

De aanrennende man raakt met zijn vraag naar het goede leven de kern. Hij is Jood en denkt Joods. Voor hem is ‘eeuwig leven’ hier en nu waardig leven. Dat God dat beloont ná dit leven is mooi meegenomen, maar wat hem boeit is niet wat hij later krijgt, maar wat hij nu doet. Met wat hij al gekregen heeft: zijn leven, deze aarde. Hij pijnigt zichzelf om dit ontvangen leven waardig te leven, in de geest van God, van de profeten, van Jezus. Wát is daarvoor dan nodig?

Als je volgens de stromende Bijbeltaal de werkwoorden laat oplichten krijg je te horen: gaan, verkopen en geven, terugkomen en volgen. Dat is zijn 11e gebod. De samenvatting van de tien geboden, toegespitst op de concrete situatie.

Klopt dat wel? Dat is toch God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf? Ja zeker. Dat is dit precies. Dit gaan, wegtrekken, je losmaken, achter laten wat je belemmert, en samen verder, ‘gaan waar jij gaat’. Dit ís liefde! Vraag Ruth!

GAAN is de oerbeweging van geloven sinds Abraham, altijd weer. Mozes moest gaan, het volk, de profeten, Christus is van God uit gegaan om deze weg zichtbaar te maken. Hij is het in eigen persoon. Alles achter gelaten. Hij die ‘het gode gelijk zijn niet als roof achtte, heeft dat los gelaten tot de diepste diepte, heeft daarom de ‘naam boven alle naam’ ontvangen. Naakt, zonder enig bezit, verlaten, gekruisigd, weggegooid als een afgekeurde steen is hij de hoeksteen geworden voor Gods nieuwe toekomst. Over die weg gaat het!

Dat VERKOPEN en GEVEN is een test. Dat moet ieder voor zichzelf invullen. Het grondpatroon: loslaten wat je krampachtig vasthoudt, en waar je waanzinnig naar verlangt. Dat kan geld en goed zijn, zal vaak een rol spelen. Jij weet het. Niet of je veel hebt, maar of je veel kunt loslaten is de schurende vraag. Ook zonder dat te doen weet je het.

Het lied ‘Neem mijn leven’ noemt nog meer oefeningetjes.

Pas dit toe op je uren en je tijd… Hoe je daarmee om gaat

weet je. Hoe vaardig je bent voor het werk van de Allerhoogste; of je je daarin wilt bekwamen? Vraag het jezelf.

Wat je zegt, waar je je woorden aan wijdt, dan wel vuil maakt. Het is een test. Behalve het los komen van geld en goed zingt het lied over je kracht en je verstand. Je energie en je denkvermogen. Staat dat ter beschikking? Hoe verdrietig word je als je je energie niet alleen ter meerdere glorie van jezelf in moet zetten, je verstand moet gebruiken om anderen te redden in plaats van hen af te bokken of onderuit te halen?

Voel je hoe moeilijk het is? Dan begrijp je die man. En de discipelen. Dan keur je hen niet af. Ook jezelf niet als het niet lukt. Maar je geeft ook niet op. Je wilt toch ‘het goede leven?’ Dat beleven, beërven, ervaren, delen?! Ja toch?

Weet dan dat de Meester ‘vanuit de hemel’ blij naar je kijkt, je omhelst en je een stapje verder wijst naar Gods nieuwe toekomst. Door te gaan om los te laten en terug te komen om te volgen waar Eeuwige je voorgaat. Zalig ben je. Nu en eeuwig!

**Cantorij**: ‘The Beatitudes’ - Arvo Pärt

De Zaligsprekingen

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

* Coming Out Dag Ruurd/Jan
* Vluchtelingen Wouter Langendoen
* Wereld energie dag

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang:** Gezang 767: 1+2(cantorij)+3+4

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

**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.*