ORDE van de DIENST

voor de 22e­ zondag van PINKSTEREN

**op 25 oktober 2015**

**liturgische kleur: groen**

**thema:**

*‘een beetje vreemd’*

**eredienst*van de Leidse Binnenstadsgemeente***

***in de Hooglandse Kerk***

voorgangers: ds. Ad Alblas

 en dr. Matthijs de Jong

organist: Sander Booij

de dienst is mede voorbereid door

‘de jeugd van tegenwoordig’’

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Inleidend orgelspel

**Kort voor aanvang** van de dienst komen

de dienstdoende voorgangers en kerkenraadsleden binnen,

waarna de kaarsen worden ontstoken,

daarop volgt

**meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting van

persoonlijk gebed en toewijding

 *(waarbij graag: stilte)*

# Medewerking verlenen: Ad, Bas, Daan, Emilie, Isabelle, Lieke, Madelief, Marnix, Max, Niels, Renée, Rutger, Susanne

# Welkom

door Diony Breedveld, ouderling van dienst

#  VOORBEREIDING

 ***(staande)***

# Samenzang: Gezang 868: 1+2

# Woord ter voorbereiding

# Misschien vind je stilte saai. Dan hoor je niets. Of wel? Dan hoor je het geluid van de stilte. Je hoort je ademhaling en die van iemand naast je. We ademen samen, in vrijheid, we heel rustig, we ademen Gods adem in en uit…

# Stilte

# Aanroeping en groet

Onze hoop is op God, hij is er altijd.

Hij is de maker van hemel en de aarde.

Voor eeuwig en altijd is hij trouw

en onze wereld laat hij nooit in de steek.

Ontvang hier en nu zijn vrede en onvoorwaardelijke liefde,

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

‘De jeugd van tegenwoordig’ heeft deze dienst voorbereid en daarin een eigen inbreng. Matthijs die ook zij goed kennen was daarbij hun gids, samen met de anderen die leiding geven aan de verschillende groepen. Dat was leuk. Dat gaan we vanmorgen merken.

Enerzijds is het een gewone dienst. Voor de jeugd van tegenwoordig hoeven we niet alles op z’n kop te gaan zetten of op onze kop te gaan staan… Gewoon meedenken. Meepraten, iets terug horen van wat jou bezig houdt.

Iets laten horen van wat jou beweegt.

We zijn heel blij met ‘onze Matthijs’. Hij is de hele dag met dat oude boek bezig, om dat zo helder mogelijk te vertalen.

Dat kan hij heel goed, en ook kan hij goed vertellen, en als vader ook in kindertaal. Dan maak je wel eens vreemde geluidjes, om samen te lachen. Als je kinderen grapjes begrijpen zeg je wel eens gekke dingen, om plezier te maken. Als je groot en wijs bent doe je ook wel eens een beetje vreemd, soms voor de lol, soms omdat je iets heel erg dwars zit, of heel erg duidelijk wilt maken. Dat is het vandaag.

**Kyriegebed**

**Stilte**

God, er wordt zo veel over U gezegd. Eerlijk gezegd geloven we niet alles wat ze zeggen. We hebben ook een eigen me-ning zowel de jeugd van tegenwoordig en als iedereen hier.

Hier is daarvoor de vrijheid. We mogen geloven op een ma-nier die bij ons past, en ook weer veranderen. Dank u!

**Samenzang**: kyrie eleison

**Stilte**

God, hier in de kerk gaat het er wél om dat we geloven wat we zeggen. Er energie in stoppen. Daar over nadenken. Daar over eerlijk zijn en niemand uitlachen of ouderwets vinden.

We doen ons best om te praten over ons geloof. Te laten ho-ren wat ons bezielt, en hopen dat dat goed overkomt.

**Samenzang**: kyrie eleison

**Stilte**

Enne God, voor we het vergeten, het klinkt gek, maar we wil-len hier vooral horen wat U te zeggen heeft. Daarom oefe-nen we in stilte. Niet alleen onze mening telt. Van U kunnen we zo veel leren, van Uw verhalen kunnen we blij worden. Dat beleven mensen al heel lang zo, dat moet ons ook lukken.

**Samenzang:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Bemoediging**

# Muziek, gekozen door de jongeren: ‘Blackbird’ – Beattles, toegelicht door Daan.

#  DIENST van het WOORD

**Gebed** bij de opening van de Schriften

(dienstboek, blz 490)

**Gesprek met de kinderen**

**Inleiding** bij de lezingen

We lezen altijd twee delen uit de Bijbel. Weet je waarom?

OT: bijbel van Jezus. NT: hoe het verder gaat. Preek is weer een stapje verder. Ik lees een mooi hoopvol stukje van de profeet Jeremia. Daarbij past lied. Daarna de lezing over ‘een beetje vreemd’ uit 2 Corinthiërs, en dat gaan we ook een beetje anders dan anders lezen, eigenlijk: naspelen…

**Schriftlezing:** Jeremia 31: 10-14

**Samenzang:** Gezang 321

**Schriftlezing**: 2 Corinthiërs 11-12 (ged.)

**Samenzang:** Gezang 833

1e keer: Nederlands, 2e keer Engels, 3e keer Nederlands

**Verkondiging**

**Paulus doet vreemd**

Ja, dat had u niet gedacht hè, dat Paulus zo kon praten. Zo schrijft hij aan de christenen in Korinte. De tekst staat bekend als Paulus’ dwaze rede. Hij schrijft expres vreemde dingen, hij doet raar. Maar dat is niet zomaar. Hij heeft al lang het gevoel dat die christenen in Korinte hem niet begrijpen. Hem niet wíllen begrijpen. Alles heeft hij geprobeerd. Streng, vriendelijk, emotioneel. Als hij denkt aan de situatie in Korinte, voelt hij woede en frustratie. Denk je eens in: Je zet je dag en nacht in voor het goede nieuws, omdat God je die opdracht geeft. Je verdient je eigen geld, met pijn en moeite. En dan zijn er van die apostelen, die op kosten van de kerk hun wijsheid uitkramen. En díe worden dan serieus genomen, terwijl jij … het is om gek van te worden.

En dan heeft hij het: “Ik word gek van jullie, en nou zullen jullie het horen ook.” Paulus gaat gek doen voor de goede zaak.

Wat staat er op het spel? Nou, allereerst Paulus’ positie. Ik ben, schrijft hij ergens, jullie vader in het geloof. Ik heb jullie het goede nieuws als eerste verteld. Hij is hun geestelijk vader. Maar deze kinderen shoppen lekker verder. Er zijn meer interessante predikers. Betere sprekers, indrukwekkender apostelen. Die Paulus is maar een beperkt mannetje. Reken maar dat dat hem steekt.

**Het gaat om vrijheid**

Maar als je denkt dat het Paulus alleen om zichzelf gaat en zijn positie in de kerk, dan heb je weinig van deze man begrepen. Het gaat hem om de waarheid, het zuivere geloof. Hij voelt zich geestelijk vader van de Korintiërs, hij wil hen, zijn dochter, als een reine bruid aan Christus geven. En hij bedoelt: jullie moeten vasthouden aan de waarheid, de zuivere waarheid en verder niets. Wat is die waarheid dan?

Het goede nieuws over Jezus Christus, de boodschap van redding? Ja, maar dat vertellen die andere predikers en apostelen allemaal ook. Het gaat om nog iets anders. Het gaat erom dat geloof in het goede nieuws een radicale bevrijding is, een bevrijding die een nieuw mens van je maakt. Een kind van God. En het kernwoord dat daar volgens Paulus bij hoort is: vrijheid. Wie een nieuw mens is geworden, is vrij. En niemand, geen prediker, zelfs geen superapostel, mag je opnieuw de wet voorschrijven.

Wie gelooft is vrij. Vrij van alles wat mensen dwars zit, vrij van moeten presteren voor God, van moeten scoren voor mensen. Bij de besten moeten horen. Een stapje voor zijn op de ander. Vooraan staan in vroomheid. Een superchristen worden. Nee, wie gelooft is vrij. God wil goed voor je zijn, meer heb je niet nodig. En al die verschillen die er zijn tussen ons – die zijn niet weg, maar ze zijn niet belangrijk meer. De vrijheid van het geloof maakt ons één. Je bent een kind van God – of je vooraan zit of achteraan. Of je hier elke week zit, of alleen af en toe. Of je jong bent of oud, een goeie baan of een uitkering, homo of hetero. God wil goed voor je zijn, meer heb je niet nodig.

Dat is het licht dat Paulus gezien heeft. Daar vecht hij voor. En daar stelt hij zich voor aan als het moet. Want hij ziet dat die vrijheid van alle kanten wordt bedreigd.

**Vechten voor de vrijheid**

Reken maar dat die vrijheid in gevaar was. Want weet je hoe het ging? Als Paulus weer verder trok om het goede nieuws te vertellen, kwamen er al snel nieuwe predikers aan. Ja, zeiden die, Paulus heeft jullie wel het goede nieuws verteld, jullie geloven nu wel, maar dit is nog niet alles. Als je echt mee wilt doen in de kerk, als je echt bij Gods volk wil horen, ja, dan moet je je natuurlijk ook aan de joodse wet gaan houden. Dat zijn de heilige boeken hoor, en die zijn duidelijk: besnijdenis, rein eten, en sabbat houden. Hoe kun je anders een echte christen zijn?

En er gebeurde meer. In elke stad waar christenen waren, ontstonden nieuwe gewoontes. Zo hadden de christenen in Korinte een grote interesse in de bijzondere krachten die de heilige Geest geeft: profetie, spreken in tongen, spirituele ervaringen. Wie dat heeft, vonden ze, is pas echt een geestelijk mens. Dat zijn de echte christenen. Die staan bovenaan de ladder.

Tegen al die dingen gaat Paulus tekeer in zijn brieven. Waarom? Omdat die joodse wet zo verschrikkelijk is? Omdat die bijzondere krachten van de heilige Geest verkeerd zijn? Nee, natuurlijk niet. Die dingen zijn op zichzelf goed. Maar, door dit te koppelen aan het christen-zijn, door dit als eis te stellen, maak je verschillen: tussen christenen die de joodse wet wél en die de joodse wet níet houden, tussen christenen die wél en die níet in tongen spreken. Tussen halve en hele, tussen mindere en betere christenen. Gewone gelovigen en supergelovigen.

Daar vecht Paulus tegen, in al zijn brieven. Want er is maar één ding dat beslissend is voor God, en dat is ons geloof. Dát maakt een nieuw mens van je. En nieuwe mensen zijn nieuwe mensen, kinderen van God. Dat bén je als je. Gelovigen, jong en oud, man en vrouw, Griek of jood, ze zijn gelijk voor God. God is goed voor ons, meer hebben we niet nodig.

Dat is het gevecht dat Paulus levert, en hij durft er ver in te gaan. Hij laat zich helemaal gaan, in de tekst die we lazen.

Maar nu begrijp je: het is niet zomaar gek doen. Paulus hoopt de Korintiërs een wijze les te geven. Zijn gek doen heeft een functie. Je moet wel lef hebben om dat te doen, hoor. Voor ons is Paulus een vanzelfsprekende naam. Zijn brieven staan in de Bijbel. Maar toen was het anders. Niks geen vanzelfsprekende autoriteit. Hij moest er voor vechten. En hij dúrft. Zonder te weten hoe de lezers zullen reageren op zijn mallepraat, zijn dwaze rede.

Gek doen voor de goede zaak. Durf jij dat ook? Of ben je bang om af te gaan? Om voor paal te staan? Hoe ver ga jij voor je principes?

Over dat soort vragen hebben we het gehad, met alle jongeren die twee weken geleden hielpen om deze dienst voor te bereiden. Ze bespraken stellingen, die hiermee te maken hadden. Zoals ‘Ik sta niet graag voor schut’ en ‘Ik ben liever populair dan eerlijk’ en ‘Mijn mening durf ik te zeggen ook al denk ik dat de anderen dat raar vinden’. Er kwamen mooie antwoorden op. Verstandige antwoorden. Hoe ver je gaat, en hoe je je uitspreekt, hangt van de situatie af. In een veilige omgeving van vriendinnen of vrienden durf ik het, maar anders misschien niet. De waarheid is belangrijk, maar die wil je ook niet te pas en te onpas roepen.

Genuanceerd hè. Bij zulke antwoorden voel ik me prettig.

Als je daar Paulus naast zet, dan is die Paulus best een beetje radicaal. Een beetje onaangepast en ondiplomatiek. Maar aan de andere kant: zouden we zijn brieven nog hebben gekend als hij rustig en diplomatiek was geweest? Waarschijnlijk niet.

Maar, even tussendoor, ook de jongeren hier hebben lef hè, net als Paulus. Respect voor Isabelle en Lieke en Rutger, die hier zo even toneel staan te spelen. En voor Ad en Daan die over hun muziek vertellen. Voor alle jongeren die een rol hebben in de dienst en die meededen met de voorbereiding, twee weken geleden. Goed dat jullie meedoen, en echt, als de wifi het de volgende keer doet, wordt het alleen nog maar leuker.

**‘ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig’**

Terug naar Paulus. Met zijn mallepraat geeft Paulus de christenen stiekem toch nog een boodschap mee. Subtiel wijst hij erop dat ook hijzelf een spiritueel mens is. Die ervaring van hem, die is wel heel bijzonder hoor. Hij zag en voelde zich opgenomen in de hemel, vlak bij God zelf, hij hoort woorden die het menselijk begrip te boven gaan.

Maar het punt is: dat maakt hem geen hogere of betere of belangrijkere christen. Hij blijft gewoon dat mannetje met dat gebrek, waarover hij schrijft. Er is maar één ding dat telt: God die zegt: ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig.

Hij hoeft helemaal niet sterk te zijn. Geen topper, geen superapostel. Dat is een inzicht. Een inzicht ook voor ons.

Doorbreek het moeten, het eeuwige moeten, die prestatiezucht, het scoren. Heb je succes, kun je iets goeds. Good for you, doe er iets moois mee. Maar voor God ben je ok ook als het tegenzit, als het niet wil lukken, ook als je niet de beste bent.

Het hoeft in de kerk niet zó’n gelikte show te zijn dat je daar vanzelf volle zalen mee trekt. Het gaat om de ontmoeting van gewone mensen – jong en oud – met God. En dat kan echt op allerlei manieren. Dat is de vrijheid van geloven.

En toen dacht ik opeens: nou, daar mag ik me dan ook wel eens aan gaan houden. Niet steeds dat stomme streven naar het allerbeste. En maar blijven vijlen en schaven om die preek perfect te maken. Ach,stop daar toch mee.

Laat ik jullie gewoon iets vertellen. Over wat ik heb meegemaakt. Ik heb me voor het werk aan de Bijbel in Gewone Taal een paar jaar lang met de brieven van Paulus bezig gehouden. Elk zinnetje gelezen. Of ik Paulus echt heb leren kennen? Ach, ik weet het niet. Maar je krijgt wel een beeld van iemand door hoe hij schrijft, door hoe hij bezig is.

Het is natuurlijk een onmogelijke man. Hij heeft altijd gelijk, vind hij zelf. Hij relativeert niets. Ja, hij heeft humor, dat hebben we vandaag gehoord, maar het is geen gezellige, ontspannen humor. Het is bijtend, en in feite bloedserieus. Met zo iemand in je kerk komen er onherroepelijk conflicten. Ruzie, onenigheid.

Maar aan de andere kant. Paulus heeft iets gezien van Gods nieuwe wereld dat hem inspireert, dat hem compleet heeft gegrepen. Die eeuwige menselijke neiging van sociale hiërarchie – waar sta ik tegenover de ander – die eeuwige competitie en vergelijking: met wie wil ik gezien worden, met wie liever niet, aan wie heb ik iets, aan wie niets? Wie heeft het gemaakt, wie niet? Wie hoort erbij en wie niet? Oordelen, de ander de maat nemen. Indelen. Al dat oermenselijke gedrag past niet bij Gods nieuwe wereld.

Kunnen we daar los van komen? Nee. Paulus staat zelf ook nog met minstens één been in de oude wereld. Want hij heeft wel zijn ideaal, maar in zijn strijd gebruikt hij al die oude, menselijke middelen. Al die dingen die je niet zou willen: discussie, over anderen oordelen, willen winnen. En wij staan er vast niet veel beter voor. Maar ook als we toegeven dat we knoeiers blijven in deze oude wereld, hoeven we Paulus’ ideaal heus niet op te geven. Het licht dat hij zag. De vrijheid die ons één maakt. Het inzicht dat de verschillen die er tussen ons zijn uiteindelijk niet belangrijk zijn.

Waarom niet? Omdat er maar één ding is dat telt: God is goed voor me, meer heb ik niet nodig. Zeg het maar eens tegen jezelf, de komende week. En voel je bevrijd uit het ‘moeten’ van deze wereld, het ‘moeten’ van de kerk. Dat biedt ruimte. Ruimte voor geloof, beleving, en verrassing. Vrijheid om het eens anders te doen, er eens anders tegenaan te kijken.

Wij hebben vrijheid hoog in het vaandel staan. Wij willen dat deze kerk mensen vrijheid en ruimte biedt. Vrijheid van geloven, van voelen en ervaren. Zo willen we het ook aan jongere generaties laten zien. Voorgaan, laten zien, erover praten, maar zonder op te dringen. Dat is iets goeds. Maar in de manier waarop we dat doen, kunnen we nog wel wat vrijer worden. Iedereen moet in de kerk zichzelf kunnen zijn, oud én jong. En we hebben de vrijheid om te zoeken naar vormen die daarbij kunnen helpen.

Denk even terug aan wat ik vertelde over de stellingen die we bespraken en dat mooie antwoord: ‘Of ik me durf uit te spreken, hangt af van de situatie, of ik me ergens veilig voel, prettig voel.’ Dat is het precies. Om echt mee te kunnen doen, moet je je ergens prettig voelen. Je thuis voelen. Dan sta je open voor ontmoeting en om iets van jezelf te laten zien. Dan ben je vrij.

Amen

**Samenzang:** Gezang 1001

 **DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

**Dankgebed** en voorbeden,

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. ﻿Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.

Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen.

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Muziek**, gekozen door jongeren: ‘We would change the world’ van Ingram,Jason/Myrin, Jonas/ Redman, Matt

**Samenzang:** Gezang 416

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

# Zending en zegen

De Heer zal jullie gelukkig maken

en jullie beschermen.

De Heer zal bij jullie zijn

en voor jullie zorgen.

De Heer zal aan jullie denken

en jullie vrede geven.

Amen.

# 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.*