*Teksten van verkondiging en gebeden uit de viering van Sacramentszondag op 1 juli 2012 in de Hooglandse Kerk.*

*Voorganger is ds. Ad Alblas, organist is Theo Visser.*

**VOORBEREIDING**

**Samenzang:** Psalm 111: 1+2

**Woord ter voorbereiding**

Stellen we ons hart open. Om te ontvangen. Het geweldigste dat God te geven heeft: zijn passie, compassie met jou… **Stilte**

**Aanroeping en groet**

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

Genade en vrede, van de ALTIJDAANWEZIGE, God, die er was en is en eeuwig zijn zal; en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de over-ste koning van de aarde, door de Heilige Geest.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Het gaat vandaag over een heilig gebeuren. Het verbindt mensen over alle grenzen heen…. De wereldtaal noemt het: *compassion,* compassie. In het Nederlands noemen we het: mededogen, meegevoel. In de Bijbeltaal heet: barmhartigheid, ontferming.

De verklaring van mededogen, het Charter for Compassion, waaraan ik samen met Christiane Berkvens van de LSE een studie en een boek wijdde, stelt onder meer:

“Compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Het is de wil en kracht om ieder ander altijd te behandelen, zoals we zelf behandeld willen worden.

Compassie is essentieel voor menselijke relaties en volwaardig mens-zijn. Is ook onmisbaar voor de totstandkoming van een eerlijke economie en vreedzame wereldgemeenschap”.

In de eredienst voert compassie je mee: door de soms onherbergzame woestijn van het alledaagse naar beloofd land, waar mensen overnachten in elkaars schaduw.   
Laten we biddend zoeken naar de bronnen van compassie, binnen en buiten ons. Om het voelen te stromen, tintelen. Zodat we stralen, juichend beseffen dat we leven!

**Kyriegebed**

God, er is gelukkig véél compassie in onze wereld. Mensen, bekenden en ook onbekenden, die alles uit hun handen laten vallen om te helpen waar dat nodig is. Die tijd vinden waar die niet is, om iets te doen voor een ander. Die zomaar woorden vinden, bijna opgedrongen krijgen om anderen te verrijken. God, wat zijn we dankbaar om alle compassie, waarin Uw ontferming handen en voeten krijgt!

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, er is ook een jammerlijk gebrek aan compassie in onze wereld. Als we zien wat mensen in koelen bloede doen en wat ze zonder knipperende ogen beweren. Hoe kil en koud anderen worden genegeerd, aan hun lot overgelaten. Volgens het oude stramien van ‘ben ik mijn broeders hoeder’. Ons hart krimpt ineen. Hoeveel te meer moet dit U aan het hart gaan. Daarom bidden we:

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, eerlijk gezegd gaat het onszelf ook niet altijd even goed af. Soms is het uit plichtsbesef of schuldgevoel dat we dingen doen, soms laten we het om diezelfde reden.

Vandaag zoeken we naar de bron, in ons, buiten ons, waar het levenswater van compassie opwelt, om ons te laven, in alle overvloed. Wij richten ons daarop en drinken, biddend:

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Bemoediging**

Zoals een vader of moeder zich ontfermt over hun kinderen, zó ontfermt de ALTIJDAANWEZIGE zich over mensen die zich daarvoor open stellen. God, de ALTIJDAANWEZIGE is

barmhartig en genadig, geduldig en eeuwig is zijn liefde. Halleluja, Amen.

**Samenzang:** ‘Een schoot van ontferming is onze God’.

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen**

**Schriftlezing:** Exodus 34: 1-6

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 20 (‘Die chaos schiep tot mensenland)

**Schriftlezing:** Lucas 10: 25-37

**Samenzang:** Gezang 62

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

Dierbaren, beminden van God.

Dát zijn we!

Dát is, wat ik zeggen wilde. Ik weet dat door de geloofsgetuigenissen van Abraham en Mozes en de profeten. Het is de kern van wat onze Heer en Meester Jesjoea, Jezus, heeft gezegd en gedaan: God, Maker van hemel en aarde heeft een verbond van liefde en trouw met jou. Dát is compassie, in volle liefde: ‘con passione’.

Dat is zó groots, dat je er geen woorden voor hebt en als je toch wilt spreken kom je woorden tekort. Ik houd vanmorgen

het liefdeswoord ‘compassie’ in het licht. Draai het wat, zodat het in allerlei schakeringen schittert.

De komende zondagen, en ook weer na de vakantie, neem ik telkens twee andere woorden, die een aspect van compassie accentueren.

Een voorproefje. Compassie schept verbondenheid in vrijheid, zoekt het recht en doet gerechtigheid, vormt de ruimte waarin waarheid en waarachtigheid gedijen, waar geloof het perspectief vormt en vrede neerdaalt, waar de liefde is waarin God woont. Dit is je levensroeping, je bestemming. Zó concreet is compassie ‘con passione’.

Wat denk en voel je bij compassie?

Compassie is meevoelen. Voelen wat jij voelt. Je vreugde en pijn, je angst en hoop. Degene van wie je compassie ervaart kent je door en door. Hééft iets met je: iets van passie. Weet wat er in je omgaat, wat je ervaart, voelt. Zoals dat alleen door liefde kan.

Zelfs op afstand. Net als met de tweelingen: de ene voelt het als de andere iets heeft.

Compassie doordringt je, elke dag, elk moment… Net als liefde: goede tijden en slechte tijden, rijkdom en armoede, ziekte en gezondheid, voor eeuwig.

Dat klinkt ook door in de dubbele gevoelswaarde van passie, in liefde en leed. Het gepassioneerde leven wordt gedeeld, en dat is: vermenigvuldigd. Kijk wat een energie er los komt, als mensen con passione iets oppakken. Als het leven lijden met zich meebrengt dan wordt dat gedeeld, meegedragen waardoor het lichter wordt. Toch is *meelijden* als vertaling van compassie niet goed, want niet compleet. De roept wel het aspect van passie-lijden op, maar niet van passie-passione.

Het ‘ *com’* van compassie betekent ‘met’. Compassie schept verbondenheid voor het leven, en daarna. Met God en mensen.

Onder de reacties die we kregen bij de avonden over ons boek is de meest verbijsterende: ‘wat moeten we met compassie, dat heeft toch niets met God te maken?’ En de meest indringende vraag : ‘hoe kom ik aan compassie, ik zie het zo weinig, en zelf heb ik het ook niet altijd, eerlijk gezegd’. Die twee vragen pak ik op.

Wat de eerste betreft: God en compassie. Wat kan ik beter zeggen dan dit: God IS compassie. Het is hetzelfde als: God is liefde. Even anders gezegd. Je moet even wat nadenken. Perfect!

Klopt het, dat God compassie is? Ja, ontzettend!

Voor de karakteristieke Bijbeltaal zijn er verschillende Nederlandse woorden voor, voor nodig ook. Barmhartigheid is de prominent. De barmhartige Samaritaan kijkt met compassie en handelt uit compassie. Als de Vader in de gelijkenis, die zijn verloren zoon ziet terugkeren. Dan wordt hij *week van ontferming:* het andere karakteristieke woord,

bekend van het “Heer, ontferm U”, of “kyrie, eleison”.

‘Een schoot van ontferming is onze God’ zongen we. Dat lied treft de kern. Compassie is het gevoel van de schoot. Preciezer: het Hebreeuws benoemt het met het woord voor de *baarmoeder*. Een vrouwelijk beeld, dat goddank ook mannen niet vreemd is. *Splagnizomai* is het Griekse woord voor het Hebreeuwse *RaCHam*, door ontferming bewogen worden. We horen dat bijvoorbeeld als Jezus de schare tot zich ziet komen, al die mensen die snakken naar aandacht en liefde.

Dat is een goddelijk gevoel, een gevoel van God.

Daarmee hebben we tegelijk de tweede vraag aan de orde. Het klopt wel als je al of niet teleurgesteld moet vaststellen, dat je niet altijd zo compassioneel bent. Het is niet iets wat je *hebt*, zoals bruine ogen. Je ‘bezit’ dat gevoel van compassie niet. Dat blijkt wel in de soms pijnlijke afwezigheid ervan.

Compassie is een hemelvonk van de Geest, hét godsgeschenk aan mensen. De ALTIJD-AANWEZIGE zaait de eigen PASSIE in de ziel van ons denken en doen. Door de passie zijn mensen ‘Gods beeld en gelijkenis’.

Dat zie je in tot de verbeelding sprekende mensen, zoals moeder Theresa en Ghandi, misschien wel in je eigen moeder of partner. Het is op uiterst bijzondere wijze gerealiseerd in Jezus, de zoon van Gods liefde. Die IS Gods liefde. Hij heeft niet bedacht dat God liefde is, Hij wéét dat, van huis uit. Hij weet niet beter en weet dat het niet anders is. Daar gaat Hij voor in woord en daad, con passione.

Door zijn Geest leeft Hij is ons, geloven we. Vieren we elke zondag weer. Dat maakt de eredienst tot toeven bij de bron, je laven aan de bron, van eeuwige compassie. Je krijgt er nooit genoeg van. Het smaakt voortdurend naar méér: ‘God, zeg het nog eens…!’ Weer hoor je het, voel je het in je ziel, in je binnenste borrelen: die levenskracht, liefdesenergie, die je mens maakt tot op het bot, tot in je ziel.

Dat in de christelijke traditie en kerken vandaag ook anders over God gesproken wordt, vergroot de noodzaak om fors in te zetten op de compassie van God. Mensen ook andere beelden van God. Geleerd ook. Enge beelden, onbetrouwbaarheid, strengheid, wraak. Een ‘vader’ zoals je die niemand zou wensen, eigenlijk. Doodzonde dat te geloven, een misdaad tegen God!

Wat moet de eeuwige Bron van liefde, de COMPASSIE zelve, nog meer uit de kast halen om je te overtuigen, je te raken?

Alles wat je weet van God, wat je hoort in de bijbel, van het begin tot het eind is de zuiverste compassie.

Als maar éen van de duizenden voorbeelden hoorden we uit Exodus. Dat speelt nog wel als Gods kinderen het weergaloos hebben verknald met hun materialistische godsbeelden, zoals die stier van potentie en glamour. Gekwetst tot op het bot wil God –hoe begrijpelijk – er een punt achter zetten, als Mozes, die echte vriend van God, de ALTIJDAANWEZIGE weet te raken, met een houding van een ware ‘godenzoon’. Mozes springt voor het afvallige volk in de bres, ‘delg mij maar uit uw boek.. ’ Daar is God gevoelig voor. Zo denkt de eeuwig barmhartige Zelf!

Dan stroomt de compassie in volle kracht.

Mozes mag de berg op. God roept wéér zijn heilige naam uit: ‘de ALTIJDAANWEZIGE’ en voegt daar voor de zekerheid nog aan toe: “Ik ben barmhartig en genadig, geduldig, groot in liefde en trouw”. Het regent bijbelse kernwoorden…. Alle omschrijvingen van ‘barmhartig’, ‘vol compassie’.

Zo toen en altijd. Vanaf het begin heeft God zijn mens lief, als zijn eigen ‘vlees en bloed’, onthult de Schepper.

Als het de mensen niet goed gaat, heeft God het niet goed. Dan lijdt de hemelse Vader. Soms leidt dat tot boosheid, als wij mensen het zelf verknallen. Dan kan de Vader flink van leer trekken, schelden, voor ons gevoel: slaan soms, wat wil je! Al praten we dat zelfs van God niet goed, het is niet om te vernielen, maar om te vernieuwen.

Dat zie je de godsganse dag in de bijbelse geschiedenis van Abraham, Izak en Jacob. Wat een compassie is nodig om het met die aartsvaders, naar wie wij allen een aardje hebben, te leven, maar Hij doet het: eeuwig trouw door dik en dun. Al maakt zijn oudste zoon Israël het nog zo bont, al moet die soms even ‘op de gang’, uit de directe nabijheid van de heilige aanwezigheid, de Vader staat op de uitkijk: wanneer komt m’n zoon weer terug?! Dan heeft Hij pas vrede en vreugde.

Zo naar ons, naar mij, naar jou, naar álle mensen. Voor al zijn schepselen is de Schepper één en al compassie.

Dat is wat ik wil zeggen, in de hoop dat dit je raakt zoals mij. Want daad máákt je compassioneel. Het wordt je gegeven. Ook als je het even niet hebt.

Het heeft geen zin jezelf bestraffend toe te spreken, dat je wat meer compassioneel moet zijn. Dat werkt niet. Nog minder werkt het je schuldig te voelen. Wat werkt is het te zoeken, je weer bewust te worden.

Je BEZIT compassie niet, maar je HEBT het wel, je hebt het *gekregen*. Al van het begin, door de liefde van je Maker naar zijn beeld en gelijkenis. Het is iets in ieder mens. Niet altijd makkelijk om bij te komen, bij aan te sluiten, maar ook niet te moeilijk, of zelfs ondoenlijk. Compassie gebeurt.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is hét voorbeeld. De overbekende Samaritaan, waar Jezus over vertelt was een buitenstaander. De geloofshelden lieten het slachtoffer langs de weg liggen, om al of niet begrijpelijke redenen. Kijk niet op hen neer: die priester en leviet, dat ben jij zelf! Dít is die vraag naar de afwezigheid van de passie….

De vraag ‘wie is mijn naaste’ kan je bespreken tot je ons weegt, maar dan is het slachtoffer zeker dood. Daarom wordt de vraag om gedraaid: wie is voor deze man een naaste *geworden*? Ja, je kunt het niet over lippen krijgen, hem bij de naam te noemen. Geeft niet. Het komt bij je binnen. Het is degene, die barmhartigheid, compassie betoont. Zulke mensen heeft de wereld nodig om menselijker te worden. Die heeft je naaste nodig om veilig te leven. Die heeft God nodig, om de wereld tot nieuwe aarde te maken. Hard nodig. De tijd dringt. Onze maatschappij, onze kerk, onze vrienden, onze kinderen, de natuur heeft maar één ding nodig: com-passie, een stroom van compassie, die stroom waarin wij staan en waaraan wij ons laven. De COMPASSIE in eigen persoon roept jou: je bent nodig, hard nodig!

TOEGIFT als de kinderen terug zijn, bij de gebedsintenties:

Mij spreekt dat waargebeurde verhaal aan, ik weet niet goed wanneer het was en hoe het precies ging . Maar het speelde op de paralympics, de olympische spelen voor mensen met een fysieke beperking, bij het hardlopen. Iedere renner probeerde er het beste van te maken ondanks zijn en haar gebrek. De ene was toch even sneller dan de ander. Vlak voor de eerste de finish bereikte, zagen de voorlopers, dat de laatste in elkaar was gezakt. Die kon niet meer. Dat raakte hen zó, dat ze allemaal de strijd staakten, terug liepen, de gevallen sporter tussen zich in namen, en allemaal tegelijk de finish passeerden. Dat is COMPASSIE.