*Teksten van verkondiging en gebeden voor zondag*  **‘REMINISCERE’** (‘gedenk uw barmhartigheid HEER en uw liefde door de eeuwen heen’) *de 2e zondag van de Veertigdagentijd op 24 februari 2013 in de Hooglandse Kerk door ds. Ad Alblas; organist is Theo Visser.*

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

**VOORBEREIDING**

**Introïtustekst**

‘Gedenk uw barmhartigheid Heer

en uw liefde door de eeuwen heen;

verlos ons, God van Israël,

uit al onze benauwdheden’.

**Samenzang:** Psalm 25: 1+2+3

**Woord ter voorbereiding**

Ik hef mijn hart en handen op tot God. Om geleid te worden door Woord en Geest. Vastgehouden door milde handen, ge-volgd door vriendelijke ogen, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

**Stilte**

# Aanroeping en groet

Onze hulp is van God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is aan de mensen en deze wereld nooit laat vallen.

Genade en vrede van God, die was en is en komt; en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en overste koning van de aarde, door de Heilige Geest.

#  VEROOTMOEDIGING

 ***(zittend)***

**Inleiding**

De crisis plaatst ons voor onontwijkbare vragen. Wat is er fout gegaan? Wat hebben we fout gedaan? Wat is nodig om niet dezelfde fouten eindeloos te herhalen? Wat kan het vertrouwen in de economie én in elkaar herstellen?

We kijken naar de leiders en wijzen de schuldigen aan in de politieke en economische paleizen van onze tijd. Ik denk: met recht en rede. Alleen te simpel. Zo als de koning, zo is het volk. Het hele volk en ieder individu is verantwoordelijk,

in verschillende mate, naar de invloed en macht die je bezit.

Op dezelfde gronden ligt de uitdaging tot verandering in ieders handen.

Juist in een crisis blijkt, uit hoe je denkt, spreekt, handelt, wie je ten diepste bent. De crisis is een ultieme kans om nog veel meer af te stemmen op je geloof. Je hart en handen op te heffen tot God, geleid te worden door Woord en Geest.

We overdenken vanmorgen een bijbelfragment over David, dat speelt in een enorme crisis. In de periode dat zijn koningschap nog verborgen is, bestreden wordt door de heersende machten. Op het beslissende moment handelt David in de Geest van God. Als een ‘man naar Gods hart’.

Uit het NT horen we hetzelfde over Jezus op de berg van de verheerlijking, gesproken door de Stem uit de hemel: ‘Hij is mijn beminde, hoort naar hem’. Hij wijst de weg, die uit de crisis leidt… Verheffen of vouwen we onze handen om geleid te worden door Woord en Geest.

**Kyriegebed**

Gedenk uw barmhartigheid Heer en uw liefde. We doorleven een crisis. Een economische, die onze basiszekerheden aantast, van werk, inkomen, pensioen, zorg. Ook een crisis in de menselijkheid, die ons lelijk maakt, boos, angstig. Waarbij de zwakkere op elk moment en in elke situatie naar de rand van de afgrond gedreven wordt. God, we zijn van de weg, ‘van God los’. Daarom roepen we ons Kyrie.

**Samenzang**: Kyrie eleison

Verlos ons, God van Israël, haast U ons ter hulpe. Dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor degene die naast ons zit hier in de kerk, en voor we niet hier is en met wie wij ons wel verbonden voelen. Verlos de kerk uit de crisis, laat Uw volk weer vrijuit U dienen, zonder schroom. Zonder hoogmoed, zich bewust van eigen falen maar nog meer van Uw liefdeskracht die ons heelt. Daarom bidden we:

**Samenzang**: Kyrie eleison

Onze benauwdheden zijn voor Uw vriendelijk’ ogen niet verborgen, God. U kent ons dieper dan wij onszelf kennen.

Als ons hart ons aanklaagt, Gij zijt groter dan ons hart. Als anderen ons onze fouten nadragen, vluchten we tot U, die alle schuld vergeeft. Als anderen ons benauwen, verhinder ons kwaad met kwaad te vergelden. Geef ons de hoop en de kracht om het kwade te overwinnen door het goede.

**Samenzang**: Kyrie eleison

# Bemoediging

# ‘Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgegeven. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? (Romeinen 8: 31+35)

Wandel daarom in zijn wegen:

# Gebod

 ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten,

Als hij dorst heeft, geef hem te drinken.

Zo stapelt u immers vurige kolen op zijn hoofd.

Laat u niet overwinnen door het kwade,

Maar overwin het kwade door het goede’ (Romeinen 12:20)

**Samenzang:** Gezang 175

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen en projectlied**

**Schriftlezing:** Mattheüs 17: 1-13

|  |
| --- |
|  **Samenzang:** ‘Tussentijds’ 149: 1+2+3+4  |
|  |

**Schriftlezing:** 1 Samuël 24

We beginnen vanmorgen met dit oude verhaal. Langzaamaan gaan we de berg van de verheerlijking op, om uit te komen op de Olijfberg, in de hof Getsemane, waar Jezus in doodsnood heeft gebeden. Als hij opstaat komen de soldaten met hun fakkels en zwaarden van alle kanten op hem en zijn discipelen af. Dan spreekt Hij de woorden:

**Kerntekst**: ‘Als ik de man ben die jullie zoeken,

 laat hen dan gaan’

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 148

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

Tijd om te denken is er niet. Het is ‘nu of nooit’: ‘een gouden kans’. In de voor David levensbedreigende crisis heeft hij Saul in z’n macht. ‘Dit is het moment dat God je heeft beloofd’ verzekeren z’n makkers.

Saul is ‘met de broek af’. Zit in een kwetsbare situatie, even onbeschermd, z’n behoefte te doen. Ooit kreeg de vijandige koning Eglon op zo’n moment een dolksteek in z’n rug.

Je ziet David z’n slag al slaan... Je hoort de doodsschreeuw van Saul al aankomen…. Dit moment zal alles veranderen…

Maar David wil iets anders. In het duister van de grot is niet goed te zien wat er gebeurt.

Het blijft stil. Saul staat gewoon op, gaat de grot uit!

Wat is dit?!

De mannen achter in de grot zijn in alle staten. Zij stonden al klaar met getrokken zwaarden (net als Petrus in de hof bij de gevangenneming). Saul is kansloos. ‘Dit is de dag die God je schenkt’. En dan wandelt Saul rustig weg uit deze spelonk van de dood. Deze voorzet van God niet benut. Of juist wel? Davids hart bonkt, klopt juist in de maat van God, maar dat snapt niemand. Dat vraagt uitleg, veel uitleg.

Wat is er aan de hand?

Koning Saul is van de weg, uit het spoor van Gods Geest.

Zonde, doodzonde. Dat wil niet zeggen, dat hij niets goeds doet. Best wel. Hij komt net terug van het verjagen van de invallende Filistijnen. Hij schept vrede voor zijn volk. Een geweldige koning, een prima leider. Alleen met zijn voormalige schildknaap David kan hij geen vrede sluiten, wíl hij geen vrede sluiten. Die is een bedreiging voor hem. Al doet hij niets, al is hij 1000 maal de

zwakkere partij, met zijn zootje ongeregeld tegenover de 3000 man keurtroepen van Saul. Met zijn citer en liedjes in plaats van krijgsgeschreeuw. Kan je zó de oorlog winnen?

Daar gaat het precies om vandaag. David kiest een andere lijn. Niet die van de hard-liners, maar de milde hand, zoals Gods milde handen, waarover Psalm 25 zingt.

Dat is de kern van het verhaal. Daarom wordt dit verhaal verteld. Het is een profetisch verhaal.

Dat is iets anders dan onze manier van geschiedschrijving. Die oude manier van vertellen is niet op zoek naar feiten, maar naar waarheid.

Hoe dat ging in de grot, zo toevallig, zo onwaarschijnlijk…

De mannen praten met David zonder dat Saul het hoort… David komt in de elk geluid versterkende grot dichterbij tot direct achter Saul’s rug en die merkt niet eens dat een slip van zijn mantel wordt afgesneden.

Hoe dat kan… dat is de goede vraag niet. Laat je meenemen in het adembenemende verhaal en ervaar de waarheid ervan. Je wordt hier geconfronteerd met de WAARHEID, die van God, die hier werkelijkheid wordt. David volgt God op zijn schreden, gaat de weg van Woord en Geest.

Dat wordt duidelijk uit de dialogen.

De eerste dialoog is die van David met zijn mannen, nog in de grot. Hij stelt dat je de gezalfde van God niet mag doden. Dat je van Gods mensen moet afblijven. Ferme taal!

Zolang er niets aan de hand is kun je dat wel beweren, maar als het er op aan komt, op een kwaad moment, in een crisis, moet je het doen! Al is die ander fout is, een grote bedreiging voor jou…. Dan van hem of haar afblijven, met je handen, maar ook met je moordende woorden of dodende blikken. Het oordeel aan God over laten. Het recht niet in eigen hand nemen. Tegenover kwaad en ontrouw GOEDE TROUW plaatsen. Vurige kolen op iemands hoofd stapelen.

Dat is WAARHEID van hoger orde, messiaanse waarheid.

Het *effect* van de ‘vurige kolen’ zie je in dit verhaal bij Saul.

De actie van David is zó onverwacht, onverdiend, onlogisch, overweldigend goed, edel, bijna niet-menselijk, ‘in de geest van God’, dat dit Saul in z’n hemd zet, nog meer dan z’n blote bil door het afsnijden van die slip.

Zó goed doen dat die ander zich schaamt, breekt onder jouw terughoudende goedheid, zich bewust van eigen kwaad.

*Nu* horen we de eerder verwachte rauwe kreet van de koning. Nu van schaamte, van pijn, van wroeging, van pijnlijk zelfinzicht. Saul wordt niet vermoord, maar het kwaad in hem. Dat is ten volle messiaans handelen. In de taal van de orthodoxe traditie gezegd: ‘God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief’.

Die slip van zijn koningsmantel in de hand van David is niet niets. Het is teken van zijn redding en veroordeling tegelijk.

Die slip doet denken aan die van de profetenmantel van de profeet Samuël, die scheurde toen Saul hem wilde beletten om bij hem weg te gaan, die lap als teken van de verscheurde werkelijkheid waarin zijn koningschap zal verkeren.

En vooralsnog is dat wat we zien en ervaren!

Zoals we vorige week al ontdekten, er is ook voor ons geen andere werkelijkheid dan deze gescheurde en verscheurde samenleving. Vol dreiging, geweld, agressie. Onveiligheid, onrust, onzekerheid. Met machthebbers als aangeschoten wild, gevaarlijker dan ooit, als Saul die letterlijk in z’n hemd is gezet. Te kijk gezet. Sporthelden, bankdirecteuren, presidenten, leidinggevenden, geestelijken, kerkleden. Al die mensen die onder bepaalde omstandigheden machtiger zijn dan anderen, zoals Saul en net zo handelen als Saul: jagen op een dode hond, een mug doodslaan, zoals David dat noemt.

Een spiegel voor ons allen.

Hoe handelen wij in de crisis als wij de sterkere partij zijn?

Waar dan ook, hoezeer we ergens anders ook weer de zwakkere zijn. Altijd en overal als je Saul bent, je gesteund voelt door keurtroepen, jij aan de winnende hand. Wát doe je dan?

Of als je net als Davids vrienden aan de verkeerde kant zit, als je eerst verliest, gekwetst, bijna afgemaakt wordt, en dán vervolgens de kans om terug te pakken…. wat doe je dan, is de vraag.

Weet jij je in te houden? Jouw makkers, adviseurs er onder te houden als ze Saul op de manier van Saul willen aan pakken, omdat je weet dat dat niets verandert? Dat dat alles bij het oude laat, nieuwe mensen met de oude manieren…?

Zie je in, dat je met ‘lik op stuk’ en ‘kwaad met kwaad vergelden’ alleen korte-termijnwinst haalt, die verlies betekent?

Dit gaat niet over karakter, of zo. Niet over moraal. Afgezien van de moraal van je tijd en ongeacht je al of niet zachtmoedige dan wel hardvochtiger aard, gaat het om de schreden van God! Om wat werkelijk verandert. Wat de crisis kan doen overgaan in een sfeer van vrede en samenleving.

Concreet in je eigen bestaan, waar de situatie van David in de macht van Saul en Saul in de macht van David zich eindeloos voor doen, waarbij jij zelf een wisselende rol kunt krijgen toebedeeld.

De weg van Woord en Geest is de weg van David. David doet wat God denkt. ‘Handen af’ van Gods mensen, het recht niet in eigen hand nemen, het oordeel aan God laten.

Nieuwe kansen bieden in de geest van God, die met een woord van die andere ‘man naar Gods hart’, die verre zoon van David, Jezus Christus, ‘geen behagen schept in de ondergang van de zondaar, maar daarin dat die tot inzicht en inkeer komt en leeft’.

Dat is het inzicht van Jezus en Paulus: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u vurige kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, overwin het kwade door het goede’.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

Maar als het ons menes is met ons vasten, met ons op weg zijn naar Pasen, met ons lijden aan de crisis en daar wat aan willen doen, zien we hier uiterst helder voor ons hoe dat kan.

Het effect van de vurige kolen, is dat.

Maar dan niet als ‘maniertje’ of systeem.

Dit is de kern van het geloof, dit is het hart van God.

Over dit kernpunt gaat het als Mozes en Elia samen terugkomen, om met de Meester op de berg van de verheerlijking te praten over ‘de dingen die gaan gebeuren’.

Over ‘hoe het moet’ in de crisis van de mensheid, die een crisis is van God en Zijn Rijk.

We hebben het er eindeloos over en schrijven dikke boeken en formeren scholen en ontwerpen systemen over hoe het moet met ons volk en de kerk. Wel, hier hebben we de sleutel in handen, de toets of we met waar we ons voor inzetten en onze energie in stoppen op de goede weg uit de crisis zitten, op de schreden van God.

Luister naar die Geliefste Zoon, klinkt de Stem uit de wolk. En de mensen sidderen, maar dat is de bedoeling niet. De lichtende gestalte, Jezus die een metamorfose onderging, even zichtbaar werd vanuit wie hij werkelijk is, zoals Hij in de parallelle wereld, in Gods wereld is. HIJ strekt zijn milde handen uit om de mannen op te richten, die op hun gezicht waren gevallen, niet bestand tegen zoveel helderheid.

Niet in hun val, maar in hun opstanding schept de Aller-hoogste behagen.

Zo ook is zijn vurigste wens, dat wij kolen van zijn vuur op ons hoofd gestapeld weten. Een intens besef van eigen falen en fouten wordt in het licht gezet van de ‘slip van onze mantel’: we zien ons falen, maar we zijn niet vermoord, niet

verloren, niet kapot gemaakt.

Er klinkt nog even een rauwe kreet, maar die wordt overstemd door een lied, een liefdeslied tegen alle verdriet om wat er fout ging.

Daarbij hoort het lied aan het begin, dat menigeen wellicht wat ‘te zwaar’ in de oren klonk: ‘O wij arme zondaars, bedelaars onrein’. Je kunt het anders zeggen, maar het is niet anders, dit is de WAARHEID, hoe ook verteld.

Wij en dat zijn wij allen, zijn als Saul. Onze macht is als die van een verscheurd koningschap. Hoe mooi verder ook. We mogen aanblijven, zagen we vorige week, net als Saul en heel veel goede dingen doen, maar de vaas van onze zuiverheid, eerlijkheid, macht, weldadigheid en waarin je nog méér de bloemen van jouw goede eigenschappen zet, is gebroken.

Laat niemand beweren: de mijne niet. Allen missen we die slip van onze koningsmantel. We komen niet zonder kleerscheuren door het leven. Wij zijn als Saul: hebben anderen gepijnigd, geslagen, geminacht, vervolgd, beledigd, het leven zuur gemaakt, te weinig aandacht geschonken, noem maar op.

Wij hebben schuld, voor elkaar en voor God, werkelijke schuld. Net als allen die wij als schuldigen aanwijzen voor ons verdriet en de grote crisis. Er is WERKELIJKE schuld, grote schuld, en wereldwijd nog veel meer dan nu opgesomd.

We zitten klem, vast.

We zijn omringd door fakkels en blinkende zwaarden, van mensen en van engelen. Omdat we zó fout zitten en zijn.

Allen.

Vanuit dat besef hoor ik de stem van de Meester in de nacht, in de hof: ‘laat hen gaan’. Hij gaat er vóór staan. Hij geeft zich voor de zijnen.

In een mooie ons wat vreemde beeldspraak heet dat ‘vrijgekocht’. Niet voor eeuwig verloren, maar voor eeuwig VRIJ. Hoe je het ook vertelt, dat is een FEIT.

Dat springt eruit bij die ‘gloeiende kolen’. Zulke vriendelijke ogen, dat je diepst in je ziel geraakt wordt. Zelfs als gekruisigde handen zijn de handen van God en zijn Zoon milde handen. Die je niet een dolkstoot in je rug geven, maar je oprichten, zodat je kunt opstaan in de grafgrot en naar buiten wandelen, de tuin in, de wereld in. Met een stuk van je koningsmantel af, een beetje mank als Jakob na het gevecht met de engel bij Pniël, maar vrij.

Ook als je die vrijheid niet voelt is die er. Het is ‘in’ in onze tijd, dat je alles moet voelen. Dan ben je veroordeeld tot je eigen feilbare, vaak onzekere, gevoel. Nee, niets van dat. Dat leren we uit de heilige Schrift: het is een FEIT, een heilsfeit. Zelfs jouw gebrek aan gevoel kan niets afdoen van Gods gevoel voor jou. Voor jou, falend mens, en voor je kinderen. Gods liefdesvuur brandt en niemand kan dat blussen, niets kan er tussen komen. Laat het je vervullen, geef je er aan over…

**Samenzang:** Gezang 481: 1+3+4