*Teksten uit de viering op zondag Rogate (bidt) op 13 mei 2012, uitgesproken door ds. Ad Alblas.*

**Welkom**

**VOORBEREIDING**

**Introïtustekst**

Heel de aarde: juicht voor God!

Verkondigt met jubelklank tot aan het einde van de aarde

dat God mijn gebed niet afwees maar het heeft gehoord.

**Samenzang:** Gezang 225

**Woord bij de stilte**

Vanmorgen is in alle vroegte de zon opgekomen om ons licht en warmte te geven. De dag lacht ons toe. Lang geleden is in alle vroegte de nieuwe dag aangebroken. God lacht ons toe…

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hulp is van de ALTIJDAANWEZIGE, die hemel en aarde maakt, die niemand laat vallen en eeuwig trouw is.

Barmhartigheid en vrede is met je, van de ALTIJD-AANWEZIGE, die is en was en komt; en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, die gestorven is maar leeft in de eeuwen der eeuwen; door de Heilige Geest.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Deze zondag maakt nog deel uit van de Paastijd. Vandaag iets lastiger te zien omdat het wit van Pasen plaats maakt voor het rood van Pinksteren, dat we onder meer gebruiken bij de bevestiging van lidmaten en een huwelijk.

De oude naam van deze zondag, u las het al, is rogate, bidt.

Daarbij verwacht je stilte, gesloten ogen gevouwen handen, een zekere ingetogenheid. ‘Juicht’ riep ouderling Marius van der Heul’ Uitbundigheid zet de toon. De tobberigheid die ons bidden soms kan kleuren in één woord verdreven. Op zondag ‘bidt’ staat de kerk te dansen en te springen. ‘Heel dat aarde moet het weten, dat God mijn gebed niet afwees maar het heeft gehoord’. In één woord ‘geweldig’.

Daarbij hebben ze *niet* gedacht, dat je alles maar krijgt wat je wenst. Wél dat je ontvangt wat nodig is om een mens van God te zijn. Om de warme zonnestralen van de eeuwige lief-de te ontvangen en uit te stralen.

Wie daarom bidt, ontvangt. Laten we bidden….

**Kyriegebed**

God, Uzelf zien we niet, maar wel Uw tekenen. In de opkomende zon die de nieuwe dag inluidt. In de overweldigende wonderen van de natuur. In vriendelijke en liefdevolle mensen om ons heen. In het besef er toe te doen, op onze eigen manier. Nog vóór we er om konden vragen, heeft U het ons gegeven. Daarom zingen we ons kyrië juichend.

**Samenzang:** kyrie eleison

God, in het volle zonlicht zien we de kleuren van de natuur beter, dieper, voller. In het volle licht van Uw liefde komen alle verschillende kleuren van Uw mensen zo goed uit de verf. Wij hoeven niet te lijken op anderen, niet in ons denken, niet in ons geloven. We zijn alleen maar onszelf en zó juist door U bedoeld en gewild. Dat kunnen we. Laat ons onszelf zijn in volle aanvaarding, bidden we juichend.

**Samenzang:** kyrie eleison

God, we kunnen ons geen mooiere levensopdracht voorstellen als die we ons vandaag opnieuw bewust worden: mens te zijn in Uw naam en geest. De ander lief te hebben zoals U ons liefhebt, in volle aanvaarding en schakering. Als U ons daarvoor de kracht wilt geven, zal de aarde stralen en de mensen juichen. Dan zal het besef groeien, dat U er bent. Daarom bidden we juichend:

**Samenzang:** kyrie eleison

**Bemoediging**

“Ik heb jullie lief gehad, en nog altijd, zoals de Vader mij heeft liefgehad, en nog altijd, blijf in mijn liefde en jullie zullen elkaar gaan liefhebben, zoals Ik jullie lief hebt”.

Lof zij U Christus in eeuwigheid, uw lof schalt in het rond.

Halleluja, Amen

**Samenzang:** Psalm 65: 1+5+6

**DIENST van het WOORD**

**Gebed**

**Uitleg voor de kinderen:**

Een man gaf z’n leven lang aan ieder kind een euro. Toen hij oud was en dood zou gaan zij hij tegen zijn vrienden: jullie moeten dat ook gaan doen…. Ik draag dat jullie op! GEBOD.

Wat denk je? Ze wilden niet, ze konden niet….

Zó denken mensen wel over Jezus.

Het zit anders.

De man zag wel dat het niet zou lukken en pakte een stapel creditcards en gaf die aan zijn vrienden. De pincode is 12.9.5.6.4.5. Je mag zo vaak pinnen als dat nodig is om je leven lang ieder ieder kind een euro te geven. Er staat voldoende op mijn rekening voor allemaal. Toen gingen ze blij weg, ze waren zo blij met die pas. Zuinig op. Altijd bij zich. Ze maakten duizenden kinderen blij.

Zó zit het écht met Jezus.

PS: als de code is gekraakt blijkt die te zijn: liefde.

**Schriftlezing:** Psalm 8: 2 + 4-10

**Samenzang:** ‘Abba Vader’

**Schriftlezing**: Johannes 15: 9-17

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 113

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

Dierbaren van God en daarom ook van elkaar, gemeente van Christus.

Op mijn middelbare school werd de godsdienstmethode ‘*spoorzoeken’* gebruikt. Daarin geen afgewogen modellen van God en geloof. Wel een soort wandelkaart van het wijdse landschap van geloof en God. Toen kon ik daar niet veel mee. Opgevoed met een duidelijk omlijnd godsbeeld, zorgvuldig tot in de cijfers achter de komma, vond ik het maar ‘vaag’.

Nu raakt het me, en het raakt de kern van mijn beleven, als ik in de groep Bewust Geloven hoor zeggen: ‘*God* kun je niet zien, wel zijn *tekenen’*.

Dat we God niet kunnen zien wil niet zeggen, dat we helemaal niets kunnen zien. Zijn spoor zie je. ‘Als een soort karrensporen door een akker: soms duidelijk, soms bijna verdwenen, soms zijn ze er maar zie je ze niet. Dan zoek je het te vér, achter de horizon van de tijd ‘ooit misschien, of later’. Het is dichterbij: de mens woont in de nabijheid van God’.

In je eigen bestaan staan de voetstappen van God. Op de onverwachtste plekken. Als een teken: ‘HIJ/of: HET was hier’. Als de afdruk van de voetstap nog warm is, weet je dat je Hem op de hielen zit. Soms hoor je iets, als een soort hartslag van Hem. Soms voel je de tocht van zijn adem.

Dan kan je overkomen als je naar de donkere regenwolken kijkt, of aan het strand tuurt over de zee. Je voelt het als je jezelf kunt zijn, als je bij je eigen bron bent gekomen, doordrongen van het besef dat jij er toe doet, zoals je bent.

Zo’n teken van Aanwezigheid is het als je liefde mag ervaren, voor een ander, van een ander. Dat *is* niet helemaal God, maar wel zijn warme voetstap: levensteken van de Levende.

De kerk is relevant voor dit spoorzoeken, het alert worden voor die voetstappen. Omdat je telkens weer wordt stilgezet bij de woorden van God. Hier zoek je aan de hand van de oude geloofsverhalen naar de tekenen. Door de her-vertelling vanuit de bijbelse achtergronden komt het verhaal tot leven. Je ontdekt het verhaal *in* het verhaal, met een beetje geluk: *jouw* verhaal in het verhaal. Vroeger keek je naar teksten met een blik van ‘zou het waar zijn?’ en ‘wat moet ik er mee?’ Je bent inmiddels wijzer geworden. Van het bevragen van de tekst groeide je naar het horen van de vragen van de tekst gesteld aan jou. Het raakt je, triggert je, inspireert je, geeft je rust én energie.

Beweging is kenmerkend voor je geloof, zoals de ademhaling dat is voor het leven. ‘Geloof wil geleefd worden, iets zijn dat je in beweging brengt, je hart en handen, van ontroering tot actie. Altijd een soort bewustwording, een zingeving: een passie voor het leven en dat is altijd compassie.

Wat ik tot nu toe zei is samengesteld uit gespreksfragmenten uit de kring Bewust Geloven. Ik wilde het eigenlijk straks vertellen, maar het past zó geweldig bij het Evangelie en liederen, dat ik het heb opgenomen in m’n preek.

We *zongen* over ‘een woord dat gaat, een tocht door de woestijn, een weg ten leven, een spoor van licht, tegen de zwartste hemel aangeschreven. Mét de roep: “Ik zal jou niet begeven!” Tocht, weg, spoor, licht, roep, woorden die onze gevoelens kernachtig vertolken.

Dan de bijbellezing uit Johannes, volgens het leesrooster aan de beurt voor deze zondag. Als er één tekst past bij de woorden vanuit Bewust Geloven is déze het wel: over liefde ontvangen en geven. Daar draait alles om: in het geloof en in het hele leven, voor alle mensen…. Een prachttekst!

Alleen wekt één woord wat bevreemding, dat zou ons op een dwaalspoor kunnen zetten. Het woord ‘gebod’.

Je kunt je wel slechtere geboden voorstellen dan een liefdesgebod, maar de vraag is natuurlijk: *laat* liefde zich gebieden? Iedereen weet dat het zo niet werkt. Afgedwongen liefde ís geen liefde, dat voelt de ontvanger haarscherp aan.

Liefde ‘omdat het zo moet’ is nep. Je moet je naaste lief hebben, maar aan alles wat je doet vanuit dat ‘moeten’ zit een luchtje. De ander ruikt dat onmiddellijk en jij hoewel je iets vanuit je geweten deed, ontlast je geweten er niet door. Je zadelt het op met een nieuwe last: die van de hypocrisie. Liefde die moet komt niet uit je hart.

Het is eigenlijk onbegrijpelijk, onredelijk, onbarmhartig om iemand een *gebod* op te leggen om lief te hebben. Zou God zoiets bedenken? Zou Jezus zó de plank mis slaan?!

Als je te snel of oppervlakkig leest, zou je het wel denken. ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben’.

Hoe zit dit? Laten we wat onderzoek doen naar de woorden, de uitspraken en hun achtergronden.

Allereerst, en daar hoef je geen bijbelgeleerde voor te zijn, is het handig om teksten in hun verband te lezen. Ik zou ook niet graag zien dat u uit mijn verhaal een willekeurige zin zou loswrikken en daarmee aan de haal zou gaan… Dus moeten we ook de bijbel niet zó behandelen, c.q. mishandelen.

Het gelezen fragment begint wél direct over *liefde* te spreken, maar nog niet direct over *gebod*. Het gaat éérst over ontvangen liefde, voordat het over te geven liefde gaat!

“Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad”. De evangelist Johannes laat Jezus aan het woord, die jonge man uit het Noorden, die zo makkelijk, zo overtuigend, zo van binnenuit sprak over God. Alsof Hij wél God gezien had, Kind aan huis was bij de hemelse Vader. Dat is ook zo, dat zien de mensen aan hem. Hij is zó authentiek, zo echt, zo overtuigend. Hij moet de liefde van de hemelse vader waar hij over spreekt wel ervaren hebben om er zó over te kunnen spreken. Om zó ver te kunnen gaan in het daarnaar handelen. In zijn liefde voor mensen in de geest van God ging tot het uiterste. We bespraken dat juist in de 40-dagentijd voor Pasen. We realiseerden ons dat Hij de dingen niet zomaar over zich heen laat komen, maar die weg echt wil. Als hij zijn hoofd buigt aan het kruis, is dat omdat hij zijn rug recht houdt ter wille van Gods oneindige liefde, ook voor mensen die je kwaad aandoen.

De liefde van de hemelse vader spat er vanaf het begin al vanaf bij hem. In zijn vermogen om mensen heilzaam aan te raken. In de wijsheid om te vertellen over God. In de verzoenende houding waarmee hij verstotenen als melaatsen en tollenaars terug brengt in de gemeenschap. In zijn verzet tegen de geestelijke leiders, die het geloven voor hun volk onnodig zwaar maken. Als je hem zag, dan zag je z’n Vader,

God, wat leek hij op Hem! Je kan God niet zien, maar in zijn leven zag je volop tekenen van de hemel op aarde.

Precies dát wil hij delen met zijn vrienden. Dat zag hij als zijn levensmissie. Daarom is hij naar de aarde gekomen.

De liefde die hij van God ervaart wil hij niet voor zichzelf houden, maar delen, uitdelen. Het gaat niet om *hem*, maar om *hen*, zo is zijn overtuiging. Ik maak jullie *deelgenoten* van de liefde die ik ontvang van de Vader, zodat mijn vreugde ook jullie vervult en jullie vreugde vervolmaakt… Zeg alvast maar met Pinksteren: er van af spat! Hiermee krijgt de lezer de eindcontrole: als je van zijn woorden niet blij wordt, ontzettend blij zelfs, dan heb je de clou niet te pakken.

Als we zó nog eens naar dat woordje ‘gebod’ kijken, weten we alvast waar we uit moeten komen. Ik laat u op grond van wat spoorzoeken in de oude teksten zien hoe we daar komen. Het begrip ‘gebod’ wordt meestal gebruikt voor een koninklijk bevel. Dat is, als de koning het goede voor heeft met zijn mensen, een heilzaam bevel. Zoals ouders hun kinderen leren niet bij rood licht over te steken, niet omdat dat nu voor hen niet mag, maar omdat dat niet veilig is. Het gebod van iemand die je welgezind en wijs is, is een weldaad.

Wat dat betreft kunnen we blij zijn met de geboden van God. Die zijn verstandig, zeg maar, die helpen je. Zó zijn ook de 613 geboden in het jodendom bedoeld: 365 dingen die je gewoon niet moet doen, als je ‘gezond wilt blijven’ en 248 aanwijzingen om wél te doen, als je een beetje gelukkig wilt zijn. De befaamde 10 geboden liggen hieraan ten grondslag. De zijn door de ontvangers als bevrijdende woorden en heilzame raadgevingen gehoord. Daarom danst de gelovige jood met de Tora-rol door sjoel. Als je ‘gebod’ zó hoort, met joodse oortjes, ben je al een eind op streek. Dat is het lief-desgebod het mooiste gebod dat je kunt krijgen.

Jezus scherpt dat aan door van meervoud naar enkelvoud te gaan. Van de *geboden* van God naar zijn ene persoonlijke aanwijzing. De samenvatting, die ook al in de Tora klinkt. Vergeet al die geboden, als je maar één ding vasthoudt, en doet: ‘dat gebod is dat je elkaar liefhebt’. Alles wat er bij gezegd wordt kan je zelf bedenken, op jouw manier aanvoelen en invullen. Niet dat Hij al die geboden overboord gooit, dat zou zonde zijn. Het mooie van die geboden is, dat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Alleen voel de warme doorbloeding van de liefde in dat gebod. Het wil je niet tot slaaf maken, je bent een vriend. Je niet onder de duim houden, maar je een handreiking doen. Fantastisch, toch?!

En dit is nog niet alles: er is nog een verrassing. Dat begrip ‘gebod’ blijft je toch nog wat streng aankijken als je het niet eens voor altijd beter leert verstaan. De grondtaal geeft aan het begrip ‘***gebod’*** óók iets heeft van een ‘***volmacht’***, een koninklijke volmacht. Die geeft deel geeft aan de koninklijke waardigheid. Een soort ambassadeur ben je. Een ‘vriend van de koning’ , een vertrouwensfiguur van de Allerhoogste. Door die opdracht/volmacht. Dan zijn we er. We zijn geen onderworpen slaven van God, angstig om iets fout te doen, over-gecontroleerd om maar niet uit de pas te lopen. Dat stadium zijn we voorbij. We zijn vrienden. We krijgen niet een opdracht, maar ‘het vermogen’, de toegangscode tot Gods kapitaal. Dát is feest, groot feest. Je kunt en mag beschikken over de rijkdom van Gods onuitputtelijke liefde.

Als je goed had of hebt gelezen, had je dat direct al door eigenlijk. We hoorden eerst dat Gods volle liefde voor ons is. In de beeldspraak van de voetstappen, dat Hij bij ons is. U kent dat wel van die droom waarin 2 paar voetstappen langs het strand gaan. De gelovige weet; ik ga niet alleen. Alleen: in de moeilijke momenten ziet de gelovige maar één paar voetstappen staan. Daardoor verward vraagt hij of zij God: waar was U? Waarop God antwoordt: mijn lieve, wees niet ongerust, kijk eens goed, dat ene paar voetstappen is niet van jou…. Toen het zo moeilijk was, heb Ik jou gedragen..

Dat éérst en nog een keer, en dan even niets. Dit vasthouden, je dit bewust zijn, in dat spoor van God blijven. Daar mee begint alles, daarvanuit wordt je gevoed.

In dat spoor ontvang je die roeping tot Gods dienstwerk, dat vermogen om lief te hebben. Er moet niets, maar als je in Gods liefde blijft, dan gaat het gebeuren, vroeg of laat, dan kan niet uitblijven. Als je je zó onuitsprekelijk geliefd weet door de hemel, door één of meer mensen, door jezelf, dan ga je veel vrucht dragen, dan stroomt de liefde door je heen. Dat is geloven. Dat is je roeping, je bestemming, je meest verheven levensdoel onder alle omstandigheden. ‘Hij heeft ons in zijn dienstwerk gewild, heeft het gewaagd om onze hand te vragen. Laat ons hem loven en danken om zijn vuur, om zijn licht om dat goddelijke vermogen om lief te hebben.

Amen.

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 170: 1+3