ORDE VAN DIENST

**voor 21e zondag van PINKSTEREN**

**op 6 oktober 2013**

liturgische kleur: GROEN

thema:

‘het geheim van onze godsdienst’

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas,

organist: Theo Visser

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

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

**Samenzang:** Psalm 33: 1+2+8

**Woord ter voorbereiding**

‘Gij wacht op ons tot wij open gaan voor U….

Stem ons af op Uw Stem, op Uw stilte…’

**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, barmhartigheid en vrede worde u rijkelijk geschon-ken en vermenigvuldigd, van God, de ALTIJDAANWEZIGE en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, door de Heilige Geest, op wie hem verwacht.

# VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

Nu we hier bij elkaar zijn, als gelovigen, of in ieder geval in het geloof geïnteresseerden, kunnen we wel een geheim delen…. Een geloofsgeheim: het geheim van onze godsdienst. Daarover gaat het vandaag.

Om te voorkomen dat het vaag wordt, krijgen we concrete punten aangereikt, ‘handigheidjes’, vaardigheden. Die je helpen om het geheim niet te verstoren of te verjagen. Om er dichter bij te kómen en er langer te blíjven.

Dat oefenen we in ons gebed.

**Kyriegebed**

God, soms zoeken we U te ver. Te hoog verheven, onbereikbaar voor gewone mensen. Dan vinden we U niet. Leer ons, met Augustinus: ‘Binnen in mij was U en ik was buiten, daar zocht ik U. U was bij mij, maar ik niet bij U.

Toen hebt U geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. Geschitterd en gestraald hebt U en mijn blindheid verjaagd.

**Cantorij:** Kyrie eleison

God, soms zoeken we U te dichtbij. Alsof we U al wel kennen, door en door. Alles al weten. Langzaam maar zeker raken we op U uit gekeken. We ontdekken niets nieuws meer. Dat gebeurt als we niet verder zoeken. Als we niet verder durven gaan dan we tot nu toe kwamen. Er is nog zo veel te leren en in te halen: ‘Veel te laat heb ik U lief gekregen, o Schoonheid, zo oud en toch zo nieuw’.

**Cantorij:** Kyrie eleison

God, vaak zijn we zó druk aan het zoeken, in onszelf, aan het peuteren aan onze ziel, of die van anderen, dat we niet in de gaten hebben wat er nog meer gebeurt. In de wereld buiten ons, in de wereld binnen ons. Niet opmerken dat U ons al gevonden hebt vóór we U gingen zoeken. Zachtjes bij ons binnen geslopen, om bij ons te zijn, heel dicht bij ons te zijn.

**Samenzang**: Kyrie eleison

**Bemoediging**

**‘**Ik ben er van overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heft in Christus Jezus onze Heer’. (Romeinen 8:38-39

**Cantorij:** ‘Der Herr ist mit mir’ – Dietrich Buxtehude

**DIENST van het WOORD**

**Gebed**

**Gesprek met de kinderen**

Over sporten. Dat je moet oefenen om het te kunnen, en als je meer oefent je er meer plezier aan beleeft. Niet ‘te’.

Voorbeeld: mijn wandelhalfuurtje. Je vindt vanzelf je eigen tempo en soms wisselt dat.

**Schriftlezing:** Daniël 7: 9-10 + 13-14

**Samenzang:** Gezang 476: 1+4+5

**Schriftlezing:** 1 Timotheüs 3:14-4:10

**Samenzang**: ‘Tussentijds’ 191

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

INLEIDING

Zou hij komen? Of niet? De grote man. De apostel.

Zouden we hem ooit ontmoeten? Die verlichte geest door de Geest. Die de grote geheimen kent. En daar mee leeft.

Kenden we maar zo’n man of vrouw, iemand die ‘het’ weet. Die ons kan inwijden in het geheim van onze godsdienst.

Ze *zijn* er wel, maar ver weg en meestal onderweg. Als ze al even in de buurt zijn is dat maar voor even. Dat is vervelend.

Maar om de één of andere reden móet dat zo.

*I: waarom hij/Hij niet komt….*

Zó opent de lezing. De gezaghebbende apostel, laten we zeggen Paulus, wil wel graag komen, is betrokken, maar het kan er zomaar niet van komen. Daar moet Timotheüs wel rekening mee houden.

Heel jammer. Timotheüs is erg gesteld op zijn geestelijke vader. Hij is jong, nog niet voldoende ingewijd en krachtig in z’n geloof. Heeft een sterke geloofsgenoot nodig. Maar die

komt dus misschien niet. Zéker niet.

De Meester met het grote geheim voelt zich opgehouden.

Een zekere geremdheid, zeg terughoudendheid tekent hem, en elke geestelijke moeder of vader.

Hij moest er maar niet zelf naar toe. Om beter te laten ervaren dat zijn afwezigheid een doel heeft. Dat doel is de geloofszelfstandigheid van Timotheüs. En van ieder mens.

Dit is ook de structuur van onze Heer en Meester Jezus Christus, na Pasen, in verschijningen. Hij ís er, is vurig betrokken, maar op afstand. Je moet weten dat Hij verlangt bij je te zijn, zonder Hem ooit te ontmoeten, misschien: nooit. We kijken nog in en donkere spiegel. Tot “*ooit* de deur

open zwaait. Wordt wat niet bestaat: *wij* zullen open gaan”.

Hiermee hebben we een eerste laag van het geheim van ons geloof bloot gelegd. ‘Het’ is er *nog* *niet*. Nog niet hier. Niet te vatten. Niet te bevatten.

II: *hoe hij/Hij er toch is….*

Tegelijk is ‘Het’ er *wel*. Achter de horizon van ruimte en tijd. ‘De toekomst is al gaande’.

Het is volop in beweging, uit de verte naar ons toe.

Kan het ook Zelf haast niet afwachten, om ons, jou, te begroeten, te omhelzen, aan het hart te drukken. Is onderweg. Al dichterbij dan wij ons kunnen denken. Niets kan ons scheiden, geen eeuwigheid, geen tijd: ‘binnen in mij was Hij’ en ‘ik was buiten’. Zo aanwezig is de grote Afwezige.

“Ik schrijf je deze dingen in de hoop snel bij je te zijn”.

De lucht kleurt en geurt door de hoop van zijn komen. Ook

als hij er nog niet is, is hij er al. Dat is de eerste laag van het geheim van onze godsdienst.

III: *wat je er aan kunt doen…*

Een volgende laag komt aan de dag met het inzicht dat je er wat aan kunt *doen*. Het gaat je verstand verre te boven en tóch kan je er bij komen!

Geloof kun je leren, aanleren, ook als het je vreemd lijkt. Het zal blijken aan te sluiten bij iets diep in jou, met God die al binnen in jou is. Het leren van het geloof is leren zien, leren ontdekken, ervaringen duiden en koesteren.

*Wat* je kunt aanleren is een *houding*, die van openheid voor het Geheim. Van het vrij maken van de toegangswegen naar jou toe. Niet dat het Geheim zich ergens door zou laten tegenhouden. Maar jij kunt er wel wat aan doen om de nadering, de toenadering te versnellen.

Dat klinkt mooi in de raadselachtige zin aan het eind. We

sloven ons uit, strijden ervoor, maar het is *‘niet alleen voor ons weg gelegd’.*

Wij zijn niet de enigen die het geheim leren kennen. Het Geheim, hier genoemd: ‘de levende God’, is een redder is voor *alle* mensen, ‘*in het bijzonder voor de gelovigen’*.

We hebben als gelovigen wel een streepje voor, als ik dat zo hoor, maar geen alleenrecht. Het is voor allen!

IIIb: *tussenstop…* Daarmee voel ik plotseling de warme koelte van heilige Aanwezigheid. Hoor je dat goed? Laat je dat even goed landen? Voor ALLE mensen, is de levende God de redder.

Niet als vanzelfsprekendheid of recht, maar als geheim van onze godsdienst, het allermooiste der geheimen.

Gelovigen hebben in de wereld van God een gelijke plaats als de niet-godsdienstigen. Geen streepje vóór. Misschien wel een stapje vóór, als je er iets/veel voor doet, als je strijdt om je open te stellen voor het allermooiste der geheimen.

Dan ben je niet beter maar dan kom je er NU al, niet pas later achter. Begint de enorme kracht van dit geheim je te doorstralen, ook al is het er nog niet. Daarom: je kunt er iets aan doen, schrijft de afwezige-in-aantocht.

IV…. *Uitleg van ‘godsdienst’*

Wat dat is vat de brief samen in een schokkend woordje ‘eusebia’, dat ergens zoiets als godsdienst betekent. Het is eigenlijk geen Bijbeltaal. Dat is theologisch niet correct, een mengwoord, een containerbegrip, waar alle godsdienstige gedachten en gebruiken in gestopt worden.

Het is een uiterst laagdrempelig woordje. Als je in die sfeer praat met je niet-kerkelijke vrienden krijgen ze het gevoel óók wel ‘gelovig’ te zijn. Dát sluit mooi aan bij het geheim aller geheimen, dat God heilvol nabij is bij ALLE mensen.

Dat is een appèl om de oude woorden waarin het Geheim is verpakt goed door te vertalen, doorzichtig te maken voor mensen vandaag. Dat is niet bang zijn voor niet-dogmatische of theologisch niet correcte woorden. Als je iets aan ‘godsdienst’ doet, zegt de brief, dan doe je wat je kunt.

Hoe zeggen we dat vandaag?

Eusebia is dan ‘geloven dat er iets is. Dat er méér is tussen hemel en aard. Spiritualiteit, mystiek. Ethiek: proberen een goed mens te zijn. Meditatie, informatie, je licht overal opsteken, wereldwijd.

V *Concreet: niet scherpslijpen, wel genieten*

De wereld genieten hoort er ook bij. De godsdienstige scherpslijpers die door hun overtuigende maar al even beperkende visie anderen het gevoel geven dat ze er buiten staan, zitten er naast. Al zitten ze op kerkelijke tronen of staan ze op hoge voetstukken.

Over zo’n mentaliteit windt de afwezige aanwezige zich enorm op. Gebruikt stevige woorden, niet allemaal ‘politiek correct’ of ‘fatsoenlijk’. Hij scheldt gewoon: huichelachtige leugenaars. Kan je na gaan hoe hoog hij het opneemt.

Wat? In die situatie dat het gewone leven afgewezen wordt. Dat je niet zou mogen genieten. Van voedsel, van seks. En dat geldt alles wat in een valse tegenstelling tot je geloof kan worden opgevoerd.

Vb *onderbouwing vanuit het Evangelie*

Waar ook evangeliewoorden, weliswaar: uit hun verband gerukt, bij worden aangehaald. Bijvoorbeeld dat je je vader of moeder niet lief mag hebben ‘boven Mij’. Dat geldt misschien in een heel specifieke situatie, maar in het algemeen is het een valse tegenstelling, staat haaks op het gebod over het eren van je ouders.

VI: *geen valse tegenstellingen*

Zo precies hetzelfde als Paulus aanraadt om maar niet te trouwen. Dat mag in een heel specifieke situatie een wijze

gedachte kunnen zijn…., maar in het algemeen is het radicale onzin, tegen de geest van de Heilige in, die immers ‘mensen voor elkaars geluk geschapen heeft’.

Elke valse tegenstelling tussen ‘kerk’ en ‘wereld’ valt er onder. We moeten onszelf en anderen niet onnodige lasten opleggen. Dan verduisteren we het grote licht, begraven we het geheim van onze godsdienst onder onze meningen, oordelen, gebruiken, arrogantie of onzekerheid in te strenge taal en regels. ‘Niet doen…!’ is de kortste samenvatting.

Dat het geheim van onze godsdienst dus eigenlijk het geheim voor alle mensen is hangt samen met de zo breed mogelijk opgevatte invulling (eusebia) van onze godsdienst. Het ene vraagt om het andere.

VII *het ‘voordeel’ van geloven*

Is er voor de gelovigen méér dan dit, dan die haast algemeen menselijke godsdienstigheid, waar je ook alle kanten mee op kan? Jazeker. Dan kom je een laag dieper in het geheim van onze godsdienst.

Dan heb je het over de grote woorden als vertrouwen, je overgeven, aanbidden. Dan kom je in het intieme relationele taalveld. Van horen en gehoorgeven, van kennen en gekend worden, van bemind worden en liefhebben. Daarmee kom je in het ‘huis van God’. In de gemeenschap die bepaald wordt door dit geheim. Dan mag je meer inspanning en behoefte aan kennis veronderstellen.

VIII: *Daniëls diepere inkleuring van ‘godsdienst’.*

Dan kom je bijvoorbeeld bij het visioen uit Daniël. Dat is

‘voor gevorderden’. Dat is overweldigend. Die ziet de grootste geheimen, in dag- of nachtdroom. Die ziet de hemel open. Alle geheimen van het leven bloot gegeven.

In die open hemel ziet hij een ‘bedaagde’. Ook vertaald met ‘bejaarde’ of ‘hoogbejaarde’, wat in onze taal de plank volkomen mis slaat. Het gaat niet om iemand die het bijna gehad heeft, maar die rijk aan dagen is, die er bijna, of helemaal is. In het volle licht. Die gestalte op de troon heeft het hoogst denkbare bereikt, IS de Allerhoogste.

En wat zie je dan? Er komt iemand als een Mensenzoon.

Goddank: een ‘gewoon iemand’. Die wordt overladen met alles wat Die op de troon zit heeft. Die mag het kennen, zien, heel dichtbij komen, en dan meenemen en mee te delen.

Natuurlijk zien wij in die Mensenzoon de Christus, waarover de hymne zingt. Maar eerst. Die Mensenzoon is ons, onze mensheid nabijgekomen, eens voor al. In het spoor van al die mensen van God, profeten, zieners, geestelijke leiders. Wat verspreiden zij een licht, die het licht hebben gezien!

IX *Slot*

Naar zulken kijk je altijd uit en blijf je uitkijken. Misschien ben je er al een tegen gekomen, al lang geleden, of pas, misschien nu, en gaat het straks weer gebeuren. Misschien ontdek je het diep in jezelf, is het er al, was het er al lang…

Lijkt het nog ver weg, toekomstmuziek? Weet dan dat die toekomst muziek al is ingezet. Zing mee: de toekomst is al gaande…! Amen

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 167 (‘de toekomst is al gaande)

# DIENST van GAVEN en GEBEDEN

# Gebedsintenties

**Cantorij: ‘**God be in my head’ -  
 Sir Henry Walford Davies (1869-1941)  
God be in my head,  
And in my understanding.  
God be in mine eyes,  
And in my looking.  
God be in my mouth,  
And in my speaking.  
God be in my heart,  
And in my thinking.  
God be at mine end,  
And at my departing.

**Gebed**

afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Cantorij: ‘**Who whoud true valour see’ -  
 trad. Arr. Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)  
Who would true valour see,  
Let him come hither;  
One here will constant be,  
Come wind, come weather;  
There's no discouragement  
Shall make him once relent  
His first avowed intent  
To be a pilgrim.

Whoso beset him round  
With dismal stories,  
Do but themselves confound;  
His strength the more is,  
No lion can him fright;  
He'll with a giant fight,  
But he will have a right  
To be a pilgrim.

Hobgoblin nor foul fiend  
Can daunt his spirit;  
He knows he at the end  
Shall life inherit.  
Then, fancies, fly away;  
He'll not fear what men say;  
He'll labour night and day  
To be a pilgrim.

**Samenzang:** Gezang 460: 1+2(cantorij)+5

*(op aangeven van de voorganger staande):*

**Slotspreuk**

‘Omdat Hij niet ver wou zijn

is de Heer gekomen.

Midden in wat mensen zijn

heeft Hij willen wonen.’

*Huub Oosterhuis in Gezang 162*

**Zending en zegen**