*Teksten van verkondiging en gebeden voor zondag de 5e zondag van Epifanie op 3 februari in de Hooglandse Kerk door ds. Ad Alblas; organist is Theo Visser. Muzikale medewerking verleent de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.*

*De dienst kan via kerkomroep.nl geheel worden mee- of na- beluisterd.*

**VOORBEREIDING**

**Samenzang:** Psalm 100

**Woord ter voorbereiding**

Dát is het. Dat bezingen en bespreken en vieren we: “God is overstelpend goed!”

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Jaloezie maakt je lelijk. Brengt je uit je evenwicht. Je raakt uit je kracht. Je zegt dingen die je normaal nooit zou zeggen. Je kent jezelf niet. Soms doe je zelfs wat je afschuwelijk vindt van jezelf, alleen uit jaloezie.

Vandaag zou je jaloers kunnen worden…. Op mensen met méér geloof dan jij. Op anderen die God dichterbij lijken te ervaren. Alleen HIER is het niet erg…! De goedheid en liefde van God is voor jou net zo groot als voor die ander. Soms even nog wat groter zelfs, tot je je niet meer achtergesteld voelt, je weer in je evenwicht bent.

Daarmee is het verhaal niet uit. Als je je als een beminde Gods durft te ervaren, kan dat besef sleets worden, het vuur verkoelen. Dan word je mogelijk zomaar jaloers op iemand die op dat moment wat dichter bij het goddelijke vuur lijkt te zitten. Dat is dan natuurlijk weer om ook *jou* dichterbij te brengen.

Dierbaren, het zal je niet in je koude kleren gaan zitten. Dicht bij dit heilige vuur van Gods Liefde wagen we ons in Woord en Sacrament.

**Cantorij**: *Kyrie*

**Kyriegebed**

Heiligst vuur, U bidden wij, laat de vonkenregen van Uw vuur op ons neerdalen. Verwarm onze koude harten. Breng onze stramme gedachten in de beweging van Uw Liefde. Laat ons met ziel en lichaam met U verbonden zijn.

**Stilte**

Stem uit het vuur, U komt ons sprekend tegemoet. Uw heilzame groet gaat voor U uit en Uw liefdevolle welkom is al op afstand ervaarbaar. Als we nog niet ‘voelen’ dan ‘horen’ we wat er gebeurt, hier voor Uw aangezien. Laat ons Uw stem horen en verdragen, Uw woorden ontvangen in ons hart.

**Stilte**

Goddelijk vuur van en voor mensen. Liefde van vlees en bloed. God van dichtbij en niet in de verte. Bij Woord en Sacrament, in lied en stilte, overdenking en ritueel komt U ons nader, nog meer nader dan wij onszelf kunnen komen…

**Stilte**

**Bemoediging**

‘De Geest van de HEER op mij’ sprak Jesaja, sprak Jezus. Laat dit woord rondzingen in je ziel. Ook voor jou geldt: ‘de Geest van de Heer op je’. Gloria in excelsis Deo.

**Cantorij:** Gloria

**DIENST van het WOORD**

**Gebed bij de opening van het Woord**

**Gesprek met de kinderen**

**Schriftlezingen:** 1 Koningen 17: 8-16

Lucas 4: 16-32

**Samenzang**: Gezang 7

 **VERKONDIGING**

Een zindering gaat door de synagoge van Nazareth.

Zó dichtbij is het Grote Geheim.

De tijd bezwijkt onder de eeuwigheid.

De Alomaanwezige vult de ruimte en de harten.

Je ziet het niet met je ogen, maar wel met je ziel.

De Geest van de Heer is er.

De mooiste woorden van weleer worden werkelijkheid, in het heden, voor jou: ‘Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd…Rondom u klinkt de stem van God. De Geest op jou!’ Als dát doordringt is het ‘bingo’!

Jezus is terug in de stad waar Hij opgroeide, Nazareth, in het heuvellandschap van Galilea in Noord-Israël.

Jezus maakt de gewoonte tot de zijne om op de rustdag naar de synagoge te gaan. Om God te ontmoeten, om het leven te vieren, en om nog veel meer…. Daar ging het vorige week over. Belangrijk punt in de synagoge is de ontmoeting met de traditie, van Mozes en de profeten, gericht op de herkenning daarvan, zodat het gaat vonken.

Dit is helemaal voor jou, naar het lijkt voor jou alleen.

Zó vat Jezus de woorden van Jesaja op. Hij past ze toe op zichzelf, wat een impliciete uitnodiging is aan allen om hetzelfde te doen. ‘De Geest van de Heer op mij’. Dát is het.

Dat is nogal wat. De hemel zó dichtbij. Om dat te zeggen moet je wel lef hebben, nee, daar moet je de geest voor hebben, zulke woorden moet de Geest je in de mond leggen, anders spreek je ze niet. Dat is wat gebeurt.

Oei, wat zou ik daar graag bij zijn. Ik voel een zekere jaloezie: wil daar óók deelgenoot van zijn. Je zó aangeraakt, verbonden weten met God…!

De synagoge IS in opperste verbazing, opwinding ook. Zij maken dit allemaal mee. Ervaren de waarheid: dit klopt.

Ze betuigen hun instemming, kan je formeel juist maar wat koeltjes, vertalen. Beter: ze worden er getuigen van, staan er achter. Er klinkt iets in van martelaar zijn. Ze gaan er voor!

Ze worden meegenomen door de woordenvloed die stroomt uit de mond van Jezus. Dat is meer dan ‘welbespraakt’. Zijn woordenvloed maakt duidelijk dat Hij in verbinding staat met de Bron. De dynamiek is een teken van de Geest, die hem woorden van goddelijke herkomst. Hij is de mond van

God. Als bij het water uit de rots in de woestijn, zo welt

hier de bron van levend water op, zodat ieder z’n dorst lessen kan. Dat is om jaloers op te zijn. Dáár wil je bij zijn!

Dat is goed. Hier is jaloezie vruchtbaar.

Precies daartoe worden wij nadrukkelijk genodigd bij de

Viering van het heilig Avondmaal. Ons wordt brood aangereikt om onze ziel te voeden en wijn om ons hart te verheugen. Overvloed, overvloed Gods.

In het gewone brood zit het hemelse ingebakken.

In de beker gevuld uit de vloed wordt wijn tot teken van levensbloed en – kracht van God.

De hemel is niet (te) ver weg, maar midden onder u. In uw eigen hand gegeven, in uw mond en hart gelegd.

Wie wil daar niet bij zijn! Dit is de gemeente van Christus in topvorm. Om jaloers op te zijn. Zo’n intense verbondenheid van mensen met hun God, met rondom de Stem van God die Mozes hoorde uit het brandend braambos.

Beste mensen, wat wil je nog meer. Zoiets wil iedereen wel, denk ik. Die zindering voelt iedereen. Die wekt het gevoel op: daar wil ik bij horen. De Filistijn, de Tyriër, de Moor, komt er aan!

Zó zijn we de missionaire gemeente optima forma, beter kan het niet. Zó heeft God ons bedoeld. Daarom mogen wij aan de feestdis van het verbond. Om de alomaanwezige nabijheid van God te vieren. Met de woorden van Jezus onze Heer, de mond van God. En als geheimvol teken: brood als zijn lichaam om zijn lichaam te worden. De beker als hoopvol teken van het vrederijk van God, waarin Gods liefde voor allen wordt gevierd. Hier mag niemand zich buitengesloten voelen, zoals meestal bij jaloezie het geval is, want dit IS voor iedereen!

Laten we dit diep doorleven en straks vieren!

Voordat we zover zijn, eerst nog een leermoment. Dit is voor de toe gewijden. Even ‘achter gesloten deuren’. Er moeten nog wat harde noten worden gekraakt.

Niet met de mensen buiten de kerk, maar met ons hier bijeen. God is altijd zacht naar buiten en hard naar binnen, niet hardvochtig, maar gericht op groei, op voortdurende zuivering.

Het vervolg speelt in de stad van de Nazara’s, de Nazareërs, de toegewijden. Kijk of je jezelf ergens herkent.

Het feest wordt onderbroken voor het goed en wel op gang is gekomen. Heeft Jezus in de instemming ook ontstemming gevoeld? Of slaat de stemming plotseling om?

Of is dit ‘de andere kant van de medaille? Even kort door de bocht kies ik voor dat laatste. Wie dicht bij het vuur zitten warmen zich het meest, maar branden zich het eerst.

Daar lijkt het over te gaan.

Het is een enorm voorrecht om zo geliefd te zijn door God. Theologisch benoemd: je een verkorene van God te weten als volk, als persoon. Gevaar is dat je dat als ‘vanzelfsprekend’, iets heel gewoons gaat opvatten. Dat je de verwondering er over verliest, en dat is bloedlink. Daarmee kun je de grote Liefde zélf verliezen.

Sterker nog: voor je het weet loop je mee te sleuren aan de ‘mond van God’ die je terecht wijst.

Heel snel sta je ook aan de steilte van je stad om Hem daarin te werpen. (Ssst, dit is niet voor anderen: JUIST jij!)

Hoe dat komt, wil ik weten.

Wel daarvan geeft het Evangelie een heldere analyse met een paar bloemrijke illustraties.

De analyse is dat je het als ‘gewoon’ dus ‘niets bijzonders’ gaat vinden. Reken maar dat als je in die sleur bent beland niemand meer jaloers wordt op je geloof, écht niet!

Eerder word je een vervelend, verwend kind van God. Zeurderig, lui, dwingend. Onoplettend, onzorgvuldig. Tikkeltje hoogmoedig ten opzichte van de niet-toegewijden, betweterig, moralistisch. En dan kun je de ontvangen liefde van God verspelen. Dan wijkt de alomaanwezige uit jouw buurt…

Zó klinkt de ernstige waarschuwing voor de mensen IN de synagoge. Gericht aan die toegewijden, het werk van Gods handen, wat hij nooit zal laat vallen, dat voorop gesteld en boven alles.

Maar je kúnt het bont maken. Niet te kort. Als je de warmte van het vuur niet meer voelt, wil je alsmaar meer, ga je er dichterbij zitten en brand je je. Dat is als je ‘voor God’ gaat denken en al helemaal als je ‘voor God’ gaat spreken. Je mag als toegewijde óók ‘mond van God’ worden, maar dan voor de woorden van die de Geest je geeft, niet voor je eigen wijsheid. Dan brand je je vingers aan het heilig vuur. Zodra je je al te comfortabel bij het heilig vuur nestelt loopt je gevaar. Als je de Liefde niet verwonderd over je heen laat komen, verlies je ook de openheid voor het wonder. Dát gebeurt in Nazareth óók.

Zonder enige logische overgang zien we deze achterkant van de medaille van de gelovige toegewijden.

Dat jij de geest hebt neem je dan al te makkelijk als ‘natuurlijk’ aan en je begrijpt het niet als anderen dan jij, minder of anders toe gewijden óók de Liefde blijken te ontvangen.

Je wordt in Nazareth jaloers op wat er in Kapernaum gebeurde. Je kijkt naar die vrouw in Sidon en ziet dat zij verzorgd wordt door de profeet, die buitenlandse, die niet-kerkelijke, en je denkt: ‘wat is dat? ZIJ wel en ik niet?’

Je hoort over Naäman een Syriër die genezen wordt van zijn melaatsheid. Nu moet het toch niet gekker worden. Wéér iemand ‘van buiten’.

Je jaloezie wordt bitter. Je vraagt je niet langer af wat er in je eigen houding geslopen zou kunnen zijn, dat jij er wat buiten lijkt te staan. Mokkend keer je je af. In je hart kan je die andere bevoorrechte wel wurgen. De man die dit zout in de wonde strooit neem je echt te grazen. Hiervan wil je niet weten. En zó sta je met ‘de mond van God’ aan de rand van de afgrond, om die mond te snoeren, waardoor je nóg verder van huis raakt.

Het is de liefdesles voor intimi: als je jaloezie wordt geprikkeld, wat zich vaak uit in veroordelingen van iemand, weet dan dat je op de verkeerde weg bent en keer om voor je te ver gaat, zoals de mensen in Nazareth. Wees je bewust dat de Liefde van God voor ieder ander óók de liefde voor jou is en ontvang die. Oefen je in verwondering. Dan gaat het vuurtje in jezelf weer harder branden en besef je weer het heilige ervan. Dan is ‘het stukje brood’ hemelbrood en het slokje wijn uit de beker van het verbond: verbondenheid.

Zó gaan we vieren met perspectief!

Het loopt goed af in Nazareth. Allicht: dit was heftig, maar alleen maar de andere kant van de medaille. God laat het niet uit de hand lopen. Jezus hoeft niets bijzonders te doen. Hij ís niet in de greep van zijn stadsgenoten. Hij loopt vrij door de ziedende massa weg. Hij gaat naar beneden. Alleen niet in een val als die van de demonen in de varkens. Maar via de koninklijke weg, naar het lager gelegen Kapernaum terug. Gewoon nóg wat meer jaloers maken…. Tot ze Hem vol liefde omarmen en in hun harten sluiten.

Hij ‘marcheert’ tussen hen door, staat er. God gaat zijn ongekende gang en wij gaan mee. Maar eerst: eten. De tafel is gedekt.

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 105 (‘De tafel van samen, de tafel is gedekt’)