ORDE VAN DIENST

**voor**

**GAUDETE – verblijdt u**

***de derde zondag van de ADVENT***

**14 december 2014**

**liturgische kleur: roze-rood**

**thema:**

***‘beloofd is beloofd!’***

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Theo Visser

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Inleidend orgelspel: ‘Christus der ist mein Leben’

# (mel.’ Nu daagt het in het oosten’) - Johann Pachelbel

**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 Manuel Dijkstra, ouderling van dienst

#  VOORBEREIDING

 ***(staande)***

**Introïtustekst**

Verheugt u in de HEER…, altijd. Ik zeg het nog een keer: Verheugt u. Laat uw vriendelijkheid aan alle mensen blijken, want: de HEER is nabij. (Filippenzen: 4:4-5)

# Samenzang: Gezang 440

# Woord ter voorbereiding

Dat is nog eens een openingslied. We zullen weten dat het zondag *gaudete, verblijdt u,* is. Geen reden om blij te zijn?

Ik weet er minstens één, de grootste…: de HEER is nabij!

**Stilte**

# Aanroeping en groet

Onze kracht komt van God die hemel en aarde maakt, die eeuwig trouw is en deze wereld nooit laat vallen.

Genade en vrede met u, van God, die Vader is, en van Jezus Christus, die gekomen is als mens, en altijd weer komt, door de Heilige Geest.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Het donker-paars van stola en antependium licht vandaag op tot licht-paars, roze-rood volgens liturgisch gebruik.

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. De kerstliederen worden al luider. De wereld in blijde verwachting staat op het punt om het Kind van God in de armen te sluiten. Nóg is het donker, maar het wordt al lichter... We gaan maar liefs 3 kaarsen aansteken…

In ons Kyriegebed gaan we licht verspreiden, door onze gedachten. We laten onze liefdesenergie stromen naar bekenden en onbekenden…

**Kyriegebed**

Stilte

Lieve God, Liefde Zelf, laat Uw liefde stromen naar mensen aan wie wij nu denken. Mensen niet blij kunnen zijn door wat ze mee moeten maken, ziekte, pijn, dood, rouw, gemis, leegte, moeite in en moeite met het leven, struikelend, gevallen, van de weg geraakt….. Laat uw en onze liefde hen bereiken.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’ (3x)

Stilte

Lieve God, Liefde Zelf, U bent niet van dat soort ‘hoog en droog’, alles op een afstandje bekijken. U wordt er helemaal in meegesleurd, in wat mensen meemaken, ons verdriet is het Uwe, in onze kwetsbaarheid bent U onze metgezel geworden in het Kind van Uw Liefde, Uw Zoon aan ONS gegeven.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’ (3x)

Stilte

Lieve God, Liefde Zelf, onder alle omstandigheden bent U één en al liefde voor ons, een schoot van ontferming. U denkt aan Uw belofte aan mensen om ons nooit te laten vallen, ons te voeren naar beloofd land, uw nieuwe wereld.

Uw licht is opgegaan, op aarde daalt uw vrede.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Bemoediging**

Let op wat Ik ga doen, zegt de Eeuwige tegen zijn volk. Ik ga een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken! Jullie zullen allemaal blij zijn met mijn nieuwe schepping, iedereen zal juichen!

**Samenzang:** Gezang 158a

#  DIENST van het WOORD

**Gebed** bij de opening van de Schriften (p 21, slotgebed)

**Adventslied**

**Adventsproject ‘verderkijkers’**

begin van de kindernevendienst

**Inleiding** bij de lezingen

De profetenlezing uit Micha sluit aan bij het Adventsproject over de verderkijkers: een gebed om de lieve vrede die komt want God is trouw aan zijn volk, en: ‘beloofd is beloofd’!

Uit het Evangelie horen we voor de 3e keer op rij over de priester Zacharias die het licht heeft gezien. Dan een lied zingt: ‘God is zijn heilige belofte niet vergeten’.

**Schriftlezing**: Micha 7: 14-20

door Eveline Euser

**Samenzang**: Gezang 453: 1+2+3+4

**Schriftlezing:** Lukas 1: 57-75

**Kerntekst:** *“God is zijn heilige belofte niet vergeten…”****’***

**Samenzang:** Gezang 158b

(1e keer: vrouwen, 2e keer: mannen, 3e keer: allen)

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

Hoezo: ‘hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede’?

Moet *Hij* dat doen? Moeten *wij* dat niet zélf doen?!

Kunnen we het maken om te bidden om vrede zonder daar zelf één stap harder voor te lopen? De Allerhoogste ziet ons al weer aankomen met Kerst: iedereen bidt dat God vrede geeft. Is dat niet hypocriet? Hoe graag wil je dat, als je dat meet aan je inspanning ervoor, in tijd, aandacht, geld?

Het kwetsbare Kind van God in de stal zet de wereld op z’n kop. Is een bede van God aan *ons* : “Wees voorzichtig met hem, alsjeblieft, zorg goed voor hem. God smeekt ons: maak vrede voor Hem, en voor al mijn kinderen in jouw wereld”.

We doen het verkeerd als we de hemel bestormen met onze vragen, of God ons dit en dat wil geven, voor die en die wil zorgen. Als we iets in Gods handen leggen om onze handen ervan af te trekken. Wat je vraagt moet je ook doen!

Zoals je belooft in de bede uit het ‘onze Vader’ “vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren”.

De rabbijnse wijsheid is, dat je alleen bij de Allerhoogste mag aankloppen voor wat je zelf echt niet voor elkaar krijgt.

De eerste vraag van God is altijd: ‘Hoe ver ben er al mee?’

Moet de Allerhoogste de bende die wij van deze wereld maken opruimen, zolang wij doorgaan met er een bende van te maken? Neem jezelf serieus! Neem je gebed serieus!

Als je dat doet is het oppassen als je bidt om vrede. Stel dat de hemel je verhoort….! Stel dát God je hart wint, je dromen laat en inderdaad jouw voeten richt op de weg van de vrede… ‘Dat zou mooi zijn’, denk je? Nee, dat is niet leuk!

Ik heb ontdekt hoe het werkt. Je vraagt God om vrede en als antwoord wordt je onrustig; je gaat méér pijn voelen om alle strijd, misbruik, gruwelen. Je handen gaan jeuken bij zinloos geweld, je kunt je mond niet meer houden als er kwaad gesproken wordt over een afwezige. Je raakt de beelden niet meer kwijt van jonge meisjes en al die vrouwen die verkracht worden in Colombia. Je slaapt niet meer van de vervolging van geloofsgenoten en vele anderen in Irak en Syrië. Terwijl je hart nog bloedt door de publieke onthoofdingen door IS krijg je een dolk in de rug door de onthulling van de verborgen martelpraktijken, ontkend, uitgevoerd in een ander land, van de CIA, namens een christelijke natie.

Als je bidt om vrede gaat dit knagen, steeds meer. Gaat je machteloosheid je beklemmen. Daaraan merk je dat je gebed wordt verhoord… Als ook in jouw schoot de ontferming begint te bewegen, als je je geraakt voelt, als je je open stelt voor mensen in de schaduw van het bestaan, in de schaduw van de dood…, dan heeft HIJ je gevonden, in jou een bondgenoot gevonden, legt een arm om je schouder en richt je voeten op de weg naar de vrede.

De profeet Micha beschrijft hoe die weg van de vrede loopt. Het is een heel mooi fragment dat Eveline voorlas. Zacharias zal het uit z’n hoofd hebben gekend, misschien wel stil voor zichzelf hebben gezongen toen hij ging bidden: ‘God is zijn heilige belofte niet vergeten’.

Aan die belofte houden we Hem dan ook. Dat kan je maken als bondgenoten op weg. Dan is bidden niet meer de hemel bestormen met je vragen, maar God houden aan zijn woord: ‘beloofd is beloofd’. Dát is de geloofstaal van de profeten. Niet wat zeikerig zeuren om ‘vrede’ maar met gespierde taal de Allerhoogste bij z’n eigen plan houden. Als jij er voor knokt mag je verlangen dat God dat steunt, eisen! Dan bonk je op de hemelpoort tot je gehoor krijgt, je gaat voor de deur bij de Allerhoogste liggen tot die open gaat en de schoot van ontferming je omhelst en vervult. Dat is bidden!

Weet je wat zo opvalt in de Bijbelwoorden die Zacharias heeft verwerkt in zijn lied? Het begint steeds met de verrassende ontdekking dat *GOD* zich *bekeert*. Hè? Ja! Heel ons geloof is er op gebaseerd dat God ons zoekt en ziet. Ons verschijnt. Zich bekeert, omkeert, naar ons toe keert.

Na lange tijd, als het niet meer voor mogelijk wordt gehouden. Bij Zacharias en Elizabeth, bij Abram en Sara, bij wie de Schoot van ontferming de schoot opent voor een kind als teken van een nieuwe wereld.

God keert zich *om*, of beter: *toe*, hoort Mozes bij het brandend braambos als het volk door de supermacht Egypte gewurgd wordt. Wie brengt verlossing, hoop, perspectief? Wie durft nog te geloven in visioenen van lieve vrede? Geen grootmacht ter wereld, in Oost of West, geen grootkapitaal, geen grote massa, maar het kleinste ter wereld, een kwetsbaar kind. Mozes in het biezen mandje, Jezus in de kribbe. Wie daarin de hulpschreeuw van de Eeuwige, van het hele Zijn hoort, die klinkt het als muziek in de oren: ‘hij leeft’, ‘hij is er’. De Schoot van ontferming baart, een nieuwe mens, vol ontferming. God keert zich om, naar ons toe. Dat is het startpunt van Gods nieuwe wereld leren Micha en Zacharias.

Dat is het verhaal, voor jou, je vrienden, dit moeten we onze kinderen voor houden, hiermee maak je het verschil.

Waaraan zie je dat? Wél kijk even goed mee.

De Bijbelse kernwoorden, die we eigenlijk allemaal uit ons hoofd zoeken moeten leren, maken een vreugdedansje in de uitgebreidere profetie van Micha.

Ik noem ze. Met de schoot van ontferming hangt samen het gouden woord ‘*rèchèm’/*ontferming’. Dat is de bron. Geraaktheid die iets in je teweeg brengt.

Haast hetzelfde wordt ook door een ander woord overgebracht: *chèsèd/*genade, liefde. Vriendschap is in onze tijd wel wat vaag geworden, maar ‘echte vriendschap’ is het, door dik en dun. Dat zegt het volgende woord ‘*èmèth’/* trouw, betrouwbaarheid, op elkaar aan kunnen. Zoals bergbeklimmers aan een touw verbonden, lotsverbondenheid: valt de één dan houden de anderen hem vast. Wie struikelt in het leven niet aan zijn of haar lot overlaten. Wie valt niet heimelijk uitlachen ‘eigen schuld’. Vasthouden! Dat is *èmèth*/trouw.

Geraaktheid is de bron, voedt je liefde, maakt je trouw.

In een verbond van liefde en trouw, zoals Ruud en Rob deze week. Ieder mens die op je weg komt ruimte geven, hem en haar zien zoals die is, welwillend, mild, vriendelijk: ‘laat uw vriendelijkheid aan alle mensen blijken’. Luther legde dat uit als: laat er een geur van lindenbloesem om je heen zijn. Dat maakt mensen zachter, open. Dát maakt blij!

Dit alles nadert, komt op ons af, zegt Micha, bezingt Zacharias samenvattend. Ook zijn lange lied begint met de bevrijdende, helende, heilzame toewending van God. Met de eeuwige liefde waarmee hij ons liefheeft. Die liefde tóónt God.

Dit is geen kerkelijke ver-van-m’n-bed-show, dit is de ervaring waarom we hier komen, die maakt ons tot kerk.

Dit is ervaring van mensen. Laat ze maar vertellen. Die ver-halen zijn goud. De geloofsleer ‘hoe het zit’, kan je wijzer maken maar de geloofservaring ‘hoe het gaat’, verandert de wereld. Richt je gedachten, en dan ook je voeten…

Dat is wat God belooft en daar houden we Hem aan, zingend, biddend, prekend, handelend! Beloofd is beloofd…

Dat kan de Eeuwige God natuurlijk niet vergeten, nooit, maar omdat dat voor jouzelf zoveel meer verbinding geeft, wil Hij daar wel om gebeden zijn. Al lijkt de hemel gesloten, de Eeuwige zich te hebben afgekeerd. Beproeving heet dat. Om je op de proef te stellen, of je het wel echt meent. Dat weet *Hij* allang, maar dat moet *jij* ook zelf voortdurend bewaken.

Dat ‘voor de deur gaan liggen’ bij de Allerhoogste, of bonken op de deur van zijn hart, dat is écht bidden. Knokken. Daar wordt je sterker van. Doorzetten, volhouden. Niet te voorzichtig zijn op dit punt, niet ‘alsjeblieft God’, maar ‘kom op God, U heeft het beloofd!’

Priester Zacharias had maar geluk. Telkens als hij zijn vrouw bij haar naam noemde, ‘Elizabeth’, zei hij het weer: Elizabeth betekent ‘ik zweer bij God’. Beloofd is beloofd!

**Samenzang:** Gezang 452

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

 **DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

met o.m. aandacht voor het verbond van liefde en trouw

van Rob van den Broek en Ruud Pranger op 12 december j.l.

**Dankgebed** en voorbeden,

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang**: Gezang 462

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

# Slotwoord:

‘Alles is bijzonder.’

 *Ruud Pranger*

‘De zegen geeft je kracht.’

 *Rob van den Broek*

# 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.*