ORDE VAN DIENST

**voor 9e zondag van PINKSTEREN**

**op 14 juli 2013**

liturgische kleur: GROEN

thema:

 “leven met God”

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas,

organist: Theo Visser

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Inleidend orgelspel

**Kort voor aanvang** van de dienst komen

de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen,

samen met de deelnemers aan ‘bewust geloven’,

waarna de kaarsen worden ontstoken

**Meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting

van persoonlijk gebed en toewijding

#  VOORBEREIDING

 ***zittend***

**Begroeting** door Geertrui Betgen, ouderling van dienst

 ***staande***

**Samenzang:** Gezang 472: 1+2+3+4

**Woord ter voorbereiding**

Hier zijn wij, gekomen om de Bron van al wat is. Hier worden we ons bewust van onze bestemming. Als een bloem voor de zon bloeit onze ziel open voor de Liefde die het al doorgloeit.

**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 er altijd is; en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en overste koning van de aarde, door de Heilige Geest.

#  VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

Niemand heeft ooit God gezien. Toch hebben we wel een soort *beeld* van God. Of meer een *gevoel* bij God. Van verbondenheid over tijd en afstand, van rust en vertrouwen.

Zo’n ‘thuisgevoel’, zoals je dat kunt hebben als je op een ver vakantiestrand uitkijkt over de zee: je krijgt beeld van je vaderland, van straten en mensen. Je ziet ze voor je, je bent met ze verbonden.

Zó ook met God. Ver weg en toch zó verbonden. Een groot geheim en ook vertrouwd. Je wéét wat God bezielt. Waar Hij heen wil met jou en heel deze wereld. Oók kan je dat gevoel hebben dat Hij je onzichtbare metgezel is op de weg daar naar toe. Hier overdenken we het grootste geheim van je leven: je leeft met God! Laten we bidden.

**Kyriegebed**

Bron van al wat is, met onze blik op oneindig turen we over de zee van de tijd. Langzaam doemt de dimensie op van achter de horizon…. We zien onze oorsprong en onze bestemming. Ongezien licht beschijnt ons, ongekende liefde doorgloeit ons. Een gloed van mededogen stroomt door ons heen. O eeuwig wonder: Uzelf ben in ons.

**Samenzang**: Kyrie eleison

Barmhartige Vader die de wereld in Uw handen houdt en geen mens daaruit laat vallen, door Uw ogen kijken we naar mensen die omvallen, onderuit gehaald worden. Die niet meer kunnen, getroffen door rampspoed, door wreedheden van andere mensen, gevangen in zichzelf. Kom spoorslags op de wolken om hen en ons allen nabij te wezen.

**Samenzang**: Kyrie eleison

God, eeuwige liefde, wij denken soms te klein over U en Uw liefde, over Uw mogelijkheden om bij ons aanwezig te zijn. Vaak denken we U te groot, te ver, ontgaat het ons dat U bij ons bent in kleine dingen, gebeurtenissen, mensen. In vreugde en in nood. Met hart en ziel bent U aan ons getrouwd. Blijf genadig met ons bezig tot wij in U volkomen zijn.

**Samenzang**: Kyrie eleison

**Bemoediging** n.a.v. Jesaja 54: 7-8

In groot ontfermen breng Ik u bijeen, met eeuwige liefde ontferm Ik mij over U, spreekt de HEER, je God. Halleluja!

**Samenzang:** Psalm 68: 2+7

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 198

Kinderlied voor volwassenen over liefde en ‘leven met God’.

**Gesprek met de kinderen**

**Schriftlezing:** Exodus 20: 1-17

**Samenzang**: ‘Tussentijds’ 2

Bezingen dat God aanwezig is helpt het bewust worden ervan

**Schriftlezing**: Lucas 10: 21-37 **Samenzang**: Gezang 473: 1+2+3+5 +9+10

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

Gemeente van Christus, geliefden van God,

Hoewel altijd door iedereen zo genoemd is het verhaal van de barmhartige Samaritaan géén gelijkenis. Dan zou het niet waar gebeurd zijn. Dan is het een prachtig verhaal maar te mooi om waar te zijn, wat die Samaritaan betreft…

Minder mooi maar pijnlijk herkenbaar is de priester en de leviet. Die komen we elke dag tegen. We zouden het ook zomaar zélf kunnen zijn.

Dat de hoogst aangeschreven gelovigen zo falen wordt niet verteld om hen onderuit te halen, maar om elke uitweg af te snijden. Als de besten al zo doen, dan doen wij dit allemaal.

‘Dit’ is: de andere kant op kijken als je een mens in nood op je weg vindt. Snel doorlopen om je doel te bereiken. Niet opgehouden door de vraag naar het ‘eeuwig doel’, waar ‘je ziel naar vraagt in dit aards gewoel’…. Je jaagt voort om je *doel* te bereiken, maar gaat voorbij aan je *bestemming*.

Het is sterk dat de Schriftgeleerde vraagt naar het eeuwig doel; naar je bestemming: ‘wat doe je op deze aarde?’

Daarvan is Samaritaan een *praktijk*voorbeeld. Dat het een gelijkenis is, staat er altijd bij maar ontbreekt hier. Dit *gebeurt*. Dit is ‘waar gebeurd’, wat *moet* gebeuren, wat door Gods Geestkracht altijd weer zál gebeuren, zegt Jezus.

De Samaritaan is het antwoord op de vraag naar zingeving, wijst de weg naar je bestemming. Jezus zegt: ‘doe als hij!’

Die vreemdeling zet een stip op de horizon: dáár moeten we met elkaar zien te komen. Daar wil God ons hebben.

Je weet uit de 10 Woorden wáár dat is. Het is voortdurende concrete uitwerking van het dubbelgebod van de liefde: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’.

Je kunt lang praten en diep van mening verschillen over *geloven*, maar wat je zou moeten *doen* is niet voor misverstand vatbaar: leef met God, leef in de geest van God en heb je naaste lief, behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Daar moet je niet over redeneren en theoretiseren, dat moet je gewoon doen. Zoals de Samaritaan de stem van z’n hart volgt. Z’n hart stroomt vol van mededogen, compassie, barmhartigheid, uit de bron van Gods eeuwige liefde.

Nu is de klemmende vraag natuurlijk: ‘als we het *allemaal* zo goed weten, christenen, joden, boeddhisten, moslims, humanisten, socialisten, liberalisten, waarom DOEN wij dan niet allemaal als die Samaritaan?’

De wetgeleerde maakt duidelijk hoe het doorgaans werkt. Hij draait er om heen om zich eruit te draaien: ‘wie is m’n naaste?’, wat een kulvraag! Vraag het die man langs de weg!

De reactie van Jezus is geen redelijk antwoord maar een afsnijden van de pas op de vluchtweg. Zó makkelijk komt de geleerde niet weg met die vraag als valstrik. Om zijn valse inzet wordt hij in z’n hemd gezet. Zijn vraag wordt snoeihard teruggespeeld. “Wie is m’n naaste” is niet de vraag van God. Jezus draait de vraag om: “Voor wie ben jij een naaste *geworden*? Vraag het de man langs de weg, die weet het feilloos. Als de wet en profeten, de 10 woorden en verhalen iets leren dan wel dit: de naaste ben je als je barmhartigheid betoont’, denkt en handelt uit heilige liefde. Dit is wat God vóór doet. De stroom van zijn hart, die je mee wil nemen.

Dit is ons aller bestemming. Dit is wat in bijbeltaal wordt aangeduid als ‘eeuwig leven’. Dit is leven in de geest van God, dit is leven met God. Dat merk je zó: daar wordt de wereld beter van. Dan begint het licht door te breken van de nieuwe dag. De rabbijnen leren: als je in het aangezicht van de ander je broeder of zuster herkent, is de nacht voorbij. Dan is de dag aangebroken waarover Gods aangezicht blij oplicht.

Prachtig, maar ‘hoe bereik je dat?’ Hoe kom je daar? Dat is de vraag die ik met de kinderen doornam: je ziet op je navigatie wel waar je heen wilt, maar om te zien hoe je er kan komen moet je een groter bereik in beeld hebben.

Als ik één vraag heb overgehouden aan het vertellen over de Catechismus van de compassie is dat niet wat barmhartigheid is maar hoe het werkt. Hoe word je zo’n Samaritaan?

Niet door een opgeheven vingertje van ouders of van de kerk. Niet door een dreigement met de ergste dingen in naam van God als je het niet doet. Je gaat niet naar de hel als je niet barmhartig bent, je lééft er al in en maakt het leven voor anderen tot een hel. Je moet wéten hoe erg het is als je niet barmhartig bent: dan is die man langs de weg verloren, en zeer velen mét hem!

Dat kan je toch niet onverschillig laten? Daar kan je toch niet met een grote boog aan voorbij gaan?! Ja, dat kan wél, je ziet het en doet het, maar in Godsnaam kán het niet!

Zodra en zo vaak de eeuwige liefde van God je raakt is het ráák. Dan *gebeurt* er iets met je.

Het werd mij steeds helderder: naastenliefde DOE je niet, dat GEBEURT met je, als jij mee DOET, de stroom van je hart volgt. Als je God dankt voor de dag, als je leeft met God.

Ook al ben je niet ‘van de partij’, van het Godsvolk, zoals die Samaritaan, want de Geest waait waarheen Hij wil.

Je hebt misschien dat verhaal we meegekregen van die man in Haarlem… Er raakt een kinderwagen met baby te water. De onbekende springt in het water, redt het kind, en verdwijnt weer. Wordt later toch even opgespoord. Dat hoeft voor hem niet. Hij deed wat ‘normaal’ was voor hem in zo’n situatie. Hij liet de compassie in hem aan het woord en hij kwam daardoor in actie. Als reddende engel.

Ik heb zelf nooit zo’n heldendaad verricht, deze week wel zo’n wat makkelijker compassiegevoel gehad, toen ik de baby van Jan en Ester Aron in m’n armen kreeg en liefde voelde stromen. Ik besliste niet om dat kindje van andere mensen lief te hebben. Dat zou niet kunnen: dat ging vanzelf! Ik kon niet laten hem even te kussen en in hem zijn Schepper.

Compassie overkomt je, borrelt op. Groeit in je. Je voelt het in je buik, zeg maar. Barmhartigheid wordt verbonden met de baarmoeder, de plaats waar je vandaan komt. Al zie je je moeder niet en ken je je vader nog niet, je bent onvoorstelbaar verbonden. Het bloed van je moeder stroomt door je heen, de genen van je moeder en vader zitten in je. Je bent nog diep verscholen nét als zij! Je gaat steeds meer op ze lijken, ontdek je. Wat heb je veel van ze.

Zó heb je veel van de Bron van al wat is. Juist als je barmhartig bent, de gloed voor mensen je doorgloeit dringt het besef door dat je uit die bron voortgekomen, dat die in jou is en door jouw stroomt: je leeft met God. God leeft in jou!

Dat spirituele geheim is de onuitputtelijke bron van naastenliefde. Dit is in je gelegd. Je kunt het. Jij bent het wel die het doet, maar je hoeft het alleen maar te laten gebeuren. Niet krampachtig DOEN maar MEEBEWEGEN.

Dat is wat in het stukje bijbelverhaal aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan vooraf gaat. We hoorden er vorige week over. De vrienden van Jezus gaan in verbondenheid met hem op pad. Gaandeweg gaan ze doen wat Hij deed. Zijn compassie, die liefde van God, zit ook in hen… Met verbazing vertellen ze over wat ze deden zonder denken, wat er gebeurde boven hun eigen vermogen, wat ze wisten zonder het geleerd te hebben.

Dan gaat Jezus uit z’n dak: Hij jubelt het uit. Ik heb dat gelezen, omdat dat heel bijzonder is en hier de sleutel voor de vraag ‘hoe werkt naastenliefde’ ligt. Ze konden veel meer dan ze dachten en dat ontdekten ze door te doen. Het ging niet door de redenering van het verstand of krampachtige wilsinspanning, maar door de ontvankelijkheid van je hart.

Daardoor loop je niet weg. Daardoor ga je niet voorbij. Daardoor weet je precies wat je op enig moment moet doen en hoe, al heb je het niet geleerd, als het om liefde gaat kan je alles. Ben je zomaar een reddende engel, een luisterende engel, een trouwe bondgenoot als bekende of onbekende. Zonder twijfel laat je de ander even gebruik maken van jouw mogelijkheden, zoals de Samaritaan dat doet met z’n ezel.

Je portemonnee gaat open, ver genoeg. De man langs de weg wordt gered door 2 zilverlingen.

De hoorder ziet Jezus stilletjes glimlachen: de man van de 30 zilverlingen is de redding in eigen persoon, is barmhartigheid, compassie, erbarmen, ontferming. Voor 30 zilverlingen de prijs van één slaaf, wordt de hele wereld gered. Jezus doet zoals de barmhartige Samaritaan. En Hij heeft ons zijn Geest gegeven, ons in het hart gelegd om te doen als Hij.

Naastenliefde doen gebeurt, zo ervaar ik, als je afdaalt in je hart, zeg in de dimensie van God komt. Dan hoef je niet stoer je mouwen op te stropen, dan groeien je handen ongemerkt al uit je mouwen, je doet het voor je er erg in hebt.

Even ziet de ander in jouw ogen Gods oog op hem en haar gericht. Zó’n moment is eindeloos en werkt eeuwig door. Dat is voor elke reisdag je bestemming, zo werkt leven met God, zo gebeurt naastenliefde. Geprezen zij God in eeuwigheid!

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 113

Over de weg ten leven vanuit de bron.