*Teksten van verkondiging en gebeden uit de viering op 15 juli 2012. Voorganger is ds. Ad Alblas en organist is Theo Visser.*

**VOORBEREIDING**

**Samenzang:** Gezang 323: 1+5+6+7

**Woord ter voorbereiding**

God in ons midden. Wij omgeven door de oorzaak aller dingen. Lichtstralen van de levende God strelen ons tot hem opgeheven gezicht. In toegewijde stilte.

**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**

Als er met de mooiste woorden om de waarheid heen ge-draaid wordt, heet dat *de dans OM de waarheid.* Dat gaan we dus *niet* doen.

*De dans VAN de waarheid* is het thema. Dan hebben we het niet over waarheid als een logge koe, maar als een sierlijk losse beweging van twee mensen.

Het gaat niet over ‘hoe het zit’, maar ’hoe het gaat’.

Over de bewegingen je maakt. Soms helaas wat in elkaar gedoken om de dans van de waarheid te ontspringen. Beter: met uitgestrekte handen in volle glorie als in een gepassio-neerde dans. De waarheid omarmd als je danspartner.

Dat gaat niet zomaar. Daarvoor heb je veiligheid nodig, het

volste vertrouwen dat je mag zijn wie je bent. En: zicht op verzoening, als de waarheid fouten aan het licht brengt.

Verzoening en waarheid horen bij elkaar. Zonder waarheid is verzoening onzin. Zonder verzoening is waarheid dodelijk.

Laten we biddend in dit goddelijk spel betrokken worden.

**Kyriegebed**

God, we draaien er soms maar wat om heen, met halve waar-heden en hele leugens. Al of niet ‘om bestwil’. We zijn heel slim in het verdraaien van de waarheid, tot die ons beter be-valt. Zelfs ongemerkt zien we onze eigen waarnemingen en gevoelens daarbij aan voor de ‘objectieve waarheid’. Wil met ons dit uur de dans van de waarheid oefenen en Uw muziek aanzetten, zodat we de na de dienst doordansen….Kyrie eleison.

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, het is verdraaid moeilijk soms om de waarheid onder ogen te zien. Als die kanten van onszelf belicht, die we liever verborgen houden. Als die belastende informatie boven tafel haalt. Angst voor de gevolgen brengt mensen er toe leugen op leugen te stapelen of te zwijgen als het graf. Wil ons juist hier voor Uw aangezicht de warme veiligheid doen erva-ren, waarin de naakte waarheid zich in de armen durft te storten van genadige verzoening. Kyrie eleison.

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, U heeft verzoening tot het hart van Uw bevrijdende levensweg gemaakt. U leert ons verzoening door ons die te laten ervaren; in verhalen, in woorden, riten, in mensen, in de belichaming van Uw verzoening, onze Heer en Meester Jezus Christus. Wil ons juist hier, waar U in ons midden bent, ver-vullen van verzoeningskracht. Om de waarheid te kunnen verdragen als die moeilijk is, en te vieren als die mooi is. Kyrie eleison.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Bemoediging**

‘De ALTIJDZIJNDE is barmhartig en genadig, geduldig en vol liefde. Hij behandelt ons niet naar onze misstappen en blijft ons onze zonden niet eeuwig verwijten.

Zoals de hemel boven de aarde, zo welft zijn liefde boven ons die hem vrezen. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over ons’. Halleluja!

**Samenzang:** Psalm 103: 1+3+4+5

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek** met de kinderen

Zeg jij altijd de waarheid? Bijv bij pesten, of als je alleen vertelt van de ander jou aandeed, en niet wat jijzelf deed?

Waarom niet? Angst voor gevolgen.

Hoe wel? Als je geholpen wordt om er uit te komen: waar-heid kan verzoening/weer goed maken er aan vast zit.

**Schriftlezing:** Psalm 15

**Samenzang:** Psalm 15

**Schriftlezing:** Matteüs 5: 21-26

**Samenzang:** Gezang 92: 4+5+6

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

Gods eigen kinderen, gemeente van Christus, bevlogenen door de Heilige Geest.

Deze week verscheen een manifest van een groep jonge theologen onder de naam *dominee 2.0*. Ze komen uit de breedte van de kerk, van orthodoxie tot vrijzinnigheid.

Zij hebben de angst dat de kerk antwoorden geeft op vragen, die niemand meer stelt. We moeten ons beter profileren. ‘Om weer zichtbaar te worden als kerk, hebben we een duidelijke identiteit en heldere boodschap nodig; niet als dichtgetimmerd systeem maar als overtuiging dat het geloof van de kerk ook van belang is voor de wereld om ons heen’.

Al behoor ik inmiddels tot de generatie 6.0, ik deel deze visie en zal een heldere boodschap brengen voor iedereen…

In deze 3e dienst over kernwoorden van ons geloof, gaat het om het woordenpaar: waarheid en verzoening. Die woorden horen bij elkaar. Zonder waarheid is verzoening onzin. Zonder verzoening is waarheid dodelijk.

Hoe concreet dit is, ook voor de wereld om de kerk heen, is aan elk krantenartikel en ieders levensverhaal aantoonbaar. *Dit* zijn in ieder geval vragen, die iedereen stelt.

Ik noem als voorbeeld uit het grote wereldverband de *Waarheids- en Vezoeningscommissie* in 1995 opgericht in Zuid-Afrika. De commissie veroordeelde apartheid als misdaad tegen de menselijkheid en stelde zich als doel de waarheid boven water te krijgen. Alleen de daders die de waarheid opbiechtten in aanwezigheid van hun slachtoffers gingen vrijuit.

Voorzitter was nobelprijswinnaar en aartsbisschop Desmond Tutu. Hij verantwoordde deze bijzondere aanpak met de beroemd geworden uitspraak: beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding is gerechtigheid de vorm van verzoening”. Door het hemelhoog welvende perspectief van verzoening kon waarheid boven water komen.

Dit werd hier en elders betiteld als *de dans van de waarheid*.

Hoe christelijk deze dans van de waarheid is komt naar voren in de discussie van Jezus met de Romein Pilatus. Als Jezus als zijn levensdoel noemt *getuige te zijn van de waarheid,* antwoordt de leider met: wat is waarheid? Pas op: dit is een politiek niet ongevaarlijk onderwerp.

Daar heeft Pilatus wel een punt: hoeveel schade is er al niet aangericht ter wille van de waarheid. Mensen zijn uit elkaar gehouden of gedreven, volken tegen elkaar opgehitst. *Ook* (of is het nu toch echt *zelfs)* in de kerk hebben ernstige scheuringen plaats gevonden ter wille van de waarheid.

De grootste weerzin roepen christenen (en anderen) op met hun claim op de waarheid: alsof zij die *kennen*, en dan vaak nog exclusief: zij *alléén*.

De waarheidsvraag is ook voor christenen een kernvraag en kan ook in de kerk niet zonder de verbinding die zo heilzaam werkte in Zuid-Afrika, die met verzoening. De discussie over de waarheid die tot onverzoenlijkheid leidt is niet christelijk, heeft dus geen recht van bestaan in de kerk.

De poging om de waarheid te vatten moet vanuit het Evangelie van Pasen krachtig worden afgewezen. Het Christus-geheim kan je niet vasthouden, daarom is het beter dat ook niet te proberen, zoals Jezus in de hof Maria voorhoudt.

De Waarheid van het geloof zit niet IN feiten, maar ligt ACHTER de feiten, en er ONDER als grondslag.

Feiten op zich bestaan niet, alleen *waargenomen* feiten.

We kennen de werkelijkheid niet zonder onze waarneming en het maakt verschil hoe en door wie en wanneer iets wordt waargenomen.

Neem bij voorbeeld de waarheid van wat mooi is. Dezelfde vrouw of man kan als prachtig of lelijk gezien worden, als aantrekkelijk of afstotelijk. Het verschil zit in de waarnemer. Je relatie tot iemand kleurt je waarheid.

Een ander waar gebeurd verhaal vertelt ons boek ‘de catechismus van de compassie’ bij dit hoofdstuk. Het is dat van twee broers die na vele jaren teruggaan naar de plek in Indonesië waar zij in de oorlog werden overvallen door de Japanners. Ze zagen het nog goed voor zich. ‘Ze kwamen schietend met hun pistolen vanaf de rivier het dorp in gerend’ wist de één. De ander wist zeker, dat ze met geweren schietend uit de bergen op het dorp afstormden.

Hoe het geheugen feiten en gevoelens mengt en de geschiedenis ongemerkt vervalst kan ieder zelf ontdekken.

*Is* er dan geen waarheid? De Europese cultuur stoelt op een onafgebroken zoeken naar waarheid. Bestaat er een universele waarheid die elk mens zou moeten herkennen? Of is de waarheid relatief, relatie-gebonden? Is alleen waar wat objectief wetenschappelijk te beschrijven is, of zijn er ook waarheidsvelden die de wetenschap nog niet kan doorgronden? Kunnen verschillende waarheden naast elkaar bestaan met evenveel recht? Jazeker, stelt ons boek!

De christelijke waarheid kan verschillend ervaren worden. Vele beelden zijn er op van toepassing. Objectieve bewijsvoering om een gelijk aan te tonen is volstrekt onmogelijk.
Omdat de WAARHEID ons verstand te boven gaat. Nooit past in onze redeneringen en denkmodellen. Ik leerde al vroeg in m’n opleiding de bevrijdende waarheid: de bijbel laat ons de waarheid kennen als bewegelijk. God trekt mee als een wolk in de woestijn. God laat zich kennen als een soort PERSOON. Aan Mozes die als een vriend spreekt met God. In de WAARHEID in eigen persoon, die we in ons hoofd en hart sluiten, de waarheid die ons liefheeft, de waarheid van, in en door Jezus Christus.

“Ik *ben* de waarheid” stelt Jezus in het Johannesevangelie en die waarheid heeft zich aan ons gegeven, om ‘in geest en waarheid’, in ‘de geest van de waarheid’ te leven.

Die wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid. Dat is het Hebreeuwse grondwoord voor waarheid. Dat heeft veel meer in zich dan een wetenschappelijk definieerbaar concept. *EMOUNA* is niet onpersoonlijk, afstandelijk, kille koude feiten. Het is betrokkenheid en verbondenheid ermee.

*GOD* is betrouwbaar, waarheid is een aspect van God.

Daarom ‘bezitten’ wij de waarheid nooit. Iedere visie op de waarheid kan ons verrijken, elke claim of exclusiviteit kan ons verstikken.

Ik ga daarom niet mee, als ‘dominee 2.0’ stelt dat we NIET veelkleurig over God zouden moeten spreken. Dat is een vergissing. Eenvormig over God spreken kan niet, dat is afgoderij. Alleen een stenen afgod is onbewogen, altijd hetzelfde!

Juist de bewogenheid van Christus, als onthulling en concretisering van de bewogenheid van zijn en onze hemelse Vader, is kenmerkend voor onze heldere boodschap. Die bewogenheid is Gods onuitputtelijke liefde en wil tot verzoening. Dat zien we in het leven en kruislijden van Christus.

Dat komt al eeuwen ervoor tot uitdrukking in de Joodse eredienst, met name op de Grote Verzoendag. Als het bloed van het geslachte lam wordt gesprenkeld op het altaar. Dit ritueel staat aan het begin van het jaar. Alleen zó kan je een nieuw jaar, een nieuwe dag, beginnen.

In de waarheid van de verzoening kan je veilig leven en gerust sterven. Je fouten, misstappen, zonden, worden niet goedgepraat, maar verzoend. Waarheid kan pas aan het licht komen in het kader van verzoening, wat goedmaken insluit.

Dat zie je duidelijk aan dat uitdagende stuk van de berg-rede. Als je gaat offeren, je verbinden met God, de verzoening met God wilt vieren, en jij bent nog op één of andere manier aan iemand iets schuldig: laat dan je offergave maar liggen en ga je eerst verzoenen. Je offer gaat branderig stinken als dat komt uit een onverzoenlijke geest.

God vindt je offer wel mooi, maar veel mooier dan dat is het offer van je verzoening, zegt het Evangelie.

Het is een niet bijbels en niet christelijk om je dienst aan God en die aan de mensen los te koppelen. Medemenselijkheid en barmhartigheid, compassie en naastenliefde is als het gelijk-grote gebod gekoppeld aan de liefde voor God.

De profeten en de bergrede van Jezus leren ons dat God zelfs met wat minder genoegen neemt, als we maar ons verzoenen met de ander.

Psalm 15 bezingt dit in alle duidelijkheid. Daarom lazen en zongen we die. U kunt die thuis nog eens rustig doornemen. Op de vraag: ‘wie mag *God* onder ogen komen?’ horen we in één adem: waarheid spreken, niemand benadelen in je woorden, niet spotten, ere geven wie ere toe komt. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak.

Geloven is verschijnen voor Gods aangezicht. Hier, in zijn ’tent’, of thuis, of onder de blote hemel. Bidden, zingen, de Heilige Schrift tot je nemen. EN, je moet dat er in één adem achteraan zeggen: als verzoenden met God in de geest van de verzoening leven om de vloer vrij te maken voor de dans van de waarheid.

Als je je verzekerd weet van respect, liefde, compassie, verzoening, durft de waarheid naar buiten te treden, soms schuchter soms uitbundig. Dan kan de dans beginnen, waarbij waarheid valt in de liefdevolle armen van verzoening, en die beide het aanschijn van de aarde vernieuwen. Wie wil niet meedoen? De hemel vraagt je ten dans! Amen.

**Samenzang**: Gezang 109: 1+5+6