Kerkdienst **voor jong en oud** in de serie ‘Het Onzevader’ over ‘Laat uw koninkrijk komen’, gehouden op Palmpasen 5 april 2020 in de Hooglandse Kerk. Voorgangers: ds. Margreet Klokke (liturg) en dr. Matthijs de Jong (dienst van het woord).

O God,

De laatste tijd

voelen we ons

af en toe

opgesloten.

Door de week

mogen we

niet naar school

en kunnen

niet naar ons werk.

In het weekend

mogen we niet

naar het strand

en kunnen

ook niet zomaar

naar het bos.

Dat kan ons

een grijs gevoel geven

van binnen

het maakt ons

nu eens boos

en dan weer

een beetje bang.

Zo kenden we

onszelf

nog niet…

Hoe komen we

erdoor, kunt u

ons met uw

licht en liefde

optillen en

dragen?

Daarom bidden wij:

KYRIE

De laatste tijd

voelen we ons

af en toe

opgesloten

met elkaar.

Er zijn maar

een paar mensen

die we zien

en spreken:

onze familie

of onze buren,

de kassière

in de winkel

of de werkman

op straat.

We missen

al die mensen

die onze dagen

léven geven

en kleur.

We merken nu pas

hoe belangrijk

iedereen

voor ons is.

Zouden we dat

nu dan ook eens

moeten durven zeggen

tegen elkaar -

hoe het licht en

de liefde van

onze naasten

ons optillen en dragen?

Daarom bidden wij:

KYRIE

Soms maken we

ons ook zorgen

over mensen

die wij niet kennen.

Dan zien we

beelden

in het nieuws

van lege straten

en volle

ziekenhuizen

in allerlei

landen,

en we horen

van mensen

zonder werk

en bedrijven

over de kop

overal in

de wereld.

Hoe komen we

erdoor,

kunnen landen en volken

elkaar met hun licht en liefde

optillen

en dragen?

Laat uw

nieuwe wereld

komen, God!

Daarom bidden wij:

KYRIE

**Verhaal van Andreas – voor kinderen**

Lieve kinderen, lieve mensen, we horen vandaag het verhaal over Jezus die op de ezel Jeruzalem binnenreed. Het wordt verteld door een van de leerlingen van Jezus, die er zelf bij was. Luister naar het verhaal van Andreas.

Ik wil jullie vertellen over de dag dat Jezus op een ezel de poort van Jeruzalem binnenkwam. Ik was erbij. ‘t was een van de mooiste dagen die we met Jezus beleefd hebben. ‘t was ’s ochtends vroeg. We waren in de buurt van Jeruzalem. Daar gingen we heen om het paasfeest te vieren.

Ik voelde dat er iets bijzonders ging gebeuren. Opeens kwamen twee van onze vrienden aangelopen met een ezel aan een touw. Ze brachten ‘m bij Jezus. En Jezus keek er tevreden naar. Hij ging er op zitten.

En toen ging alles vanzelf. Wij knielden voor hem, we juichten en riepen: Leve onze koning, leve onze koning! Weet je, we deden al die dingen die we al zo lang hadden willen doen, maar die Jezus steeds had tegengehouden. En nu vond ie het goed! Dus juichten we harder en harder. We legden onze jassen op de grond, als een koninklijk tapijt, een rode loper. Leve de koning!

Al snel kwamen er meer mensen bij. Ze juichten net als wij. Een paar renden vooruit om in de stad te vertellen dat er een optocht aankwam. Een optocht met de nieuwe koning.

Toen we Jeruzalem zagen liggen, met het goud van de tempel dat schitterde in de zon, begonnen we te zingen: Juich, Jeruzalem, juich, hier is je koning.

Onze stoet werd langer en langer, en ik zag zoveel kinderen die uit de stad kwamen gerend. Ze plukten takken van de bomen en zwaaiden ermee. Zij juichten en zongen zo hard ze konden.

Dicht bij de stad zag het zwart van de mensen. Duizend en duizend en nog meer.

Uit het hele land waren mensen naar Jeruzalem gekomen om het paasfeest te vieren. En al die mensen wisten van Jezus. Ze hadden gehoord over wat hij had gedaan.

Jezus reed op de ezel tussen de mensen door. Ze zwaaiden en juichten. Hoera voor de koning, hoera voor de koning!

Toen we door de poort de stad in liepen dacht ik maar één ding: ‘Vandaag komt het koninkrijk, vandaag wordt Jezus koning!’ We hadden zo vaak gebeden: ‘o God, laat uw koninkrijk komen.’ Dit was het moment. Ik wist het. Het was perfect voorbereid. Daar had Jezus toch al die maanden voor gewerkt in heel het land. Hij was de held van ons volk. En iedereen was nu in Jeruzalem voor het feest. Dit was de kans.

Ik keek om me heen, naar mijn vrienden, en alle anderen. En ik zag dat iedereen hetzelfde dacht als ik. Alle ogen straalden van hoop.

Vooruit, dacht ik, vooruit, de poort door, we veroveren de tempel en het paleis, we verjagen de Romeinen, dan is de stad van ons. Jezus op de troon. En Gods koninkrijk is gekomen. Nu of nooit.

Eén schreeuw van Jezus was genoeg geweest, ‘ten aanval’. Eén klein knikje maar. Maar hij deed het niet. In vrede gingen we de poort door. In vrede stapte Jezus af bij het tempelplein; hij keek niet meer om naar de ezel of naar de mensen die voor hem gezongen hadden en die klaar stonden om hun leven te geven voor Jezus en het koninkrijk.

Nee, hij verdween op het tempelplein tussen de mensen, en dat was dat. Weg koning, weg kans. Ik zag de teleurstelling in alle ogen. Alleen de kinderen maakte het niet uit. Die bleven maar zingen; zij vierden nog de hele dag feest.

Waarom werd Jezus geen koning die dag? Waarom greep hij de macht niet toen het kon?

Ik heb er veel over nagedacht. En nu denk ik dat ik het begrijp. Een beetje. Als Jezus koning was geworden, hadden we de Romeinen moeten verjagen. We hadden daarna steeds moeten vechten tegen nieuwe Romeinse legers. Ja, Jezus zou een goede koning zijn geweest. Maar nog steeds met een leger, met oorlog en geweld.

Jezus wilde ons iets anders laten zien. Iets nieuws. Gods nieuwe wereld. Hij wilde ons leren dat je niet alleen bevrijd moet worden van de vijand – dat is maar het begin. Je moet bevrijd worden van alles: van het bezig zijn met jezelf, van het ikke ikke eerst, van de angst tekort te komen, van jezelf centraal stellen.

Jezus keerde het om: denk eerst aan God, denk dan aan de ander, en merk hoeveel ruimte dat geeft aan jezelf.

Weet je, als Jezus om zich heen keek, zag hij iets anders dan wij. Hij zag Gods mensen, hij zag Gods wereld al. Wij begrepen hem vaak niet. Pas later leerden wij ook om zo te kijken. Een beetje dan.

Ik denk dat de kinderen het die dag het beste begrepen. Zij voelden dat Jezus geen koning is die de macht wil hebben, zulke koningen zijn er al genoeg. Nee, Jezus wilde laten zien dat God dicht bij ons is. Veel dichterbij dan je denkt. Jezus is de koning van Gods wereld.

De dag dat Jezus op de ezel Jeruzalem binnenkwam, zal ik nooit vergeten. Wij zagen de poort van Jeruzalem. Hij zag iets anders. Hij zag de poort naar God. Daar wilde hij ons mee naartoe nemen, ons allemaal, jong en oud.

Preek over 1 Korinthiërs 13 en Marcus 11: 1-11

Lieve kinderen, lieve mensen, in deze tijd van zorg, angst, en twijfel, zoeken we troost en hoop. Het is mooi dat we juist in deze weken stilstaan bij het Onzevader. Want dit gebed verbindt ons met mensen uit alle landen en van alle talen. Een wereldwijd gebed, dat we samen bidden, nu we wereldwijd met dezelfde zorgen leven. Het Onzevader verbindt ons niet alleen met mensen – in Nederland en overal ter wereld. Het verbindt ons ook met God. Eigenlijk gaat het hele Onzevader over de hechte band die wij met God mogen hebben.

Vandaag gaat het over de bede ‘laat uw koninkrijk komen’. Of zoals het staat in de Bijbel in Gewone Taal: ‘Laat uw nieuwe wereld komen’. Maar: heeft het wel zin om te spreken over Gods koninkrijk als er in ons eigen koninkrijk, ons eigen leven, zoveel aan de hand is? We hebben zorgen om onszelf en onze familie en onze vrienden, om ons land en onze wereld. We zijn bang. Het nieuws van de dag heeft ons in z’n greep. Dan is het fijn om te horen dat God bij ons is en ons niet in de steek laat. Dan doet het goed om via deze livestream met elkaar verbonden te zijn. Maar is dat niet genoeg voor nu? Zullen we over dat koninkrijk, die nieuwe wereld, maar niet even zwijgen tot het leven weer wat kalmer is?

Laten we kijken naar het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Want ik denk dat dat een antwoord geeft op deze vraag. Ook toen was het crisis. Voor de Joden in Jezus’ tijd was de Romeinse bezetting een groot probleem. Een crisis die jaren duurde. Voor velen was de enige hoop dat God een redder zou sturen, een bevrijder, die zijn volk zou verlossen van de vijand, zoals God dat vroeger ook had gedaan, zoals Mozes het volk uit Egypte bevrijd had. En nu wás er zo’n redder, Jezus, gestuurd door God. Hij kon een einde maken aan de crisis.

Toen kwam die dag met Jezus op de ezel. Een dag van juichende mensen en stralende ogen. Een dag van grote verwachtingen.

Maar het ging anders. Er kwam geen bevrijding van de Romeinen, geen kant-en-klare oplossing. Toch bracht Jezus een groot geschenk met zich mee. Hij opende de poort naar God. Hij liet zien dat Gods wereld dichtbij is. Veel dichterbij dan je denkt. Hij wijst ons de weg erheen. En die weg is: de liefde. Jezus liet zien: als je leeft vanuit de liefde, voor God en mensen, dan zie je andere dingen, dan leef je anders en voel je anders.

Verandert het de wereld? Ja en nee. In de wereld van toen waren de Romeinen nog steeds de baas. En in onze wereld is het virus nog lang niet bedwongen. En toch maakt het alles anders: het verandert jezelf, het verandert de mensen om je heen in kinderen van God, het verandert de wereld even in Gods wereld. En het verandert de dood omdat de band met God sterker is dan al het andere, zelfs sterker dan de dood.

Het grootste geschenk is niet dat je veilig, gezond en zonder zorgen kunt leven – hoe ontzettend waardevol dat ook is. Het grootste geschenk is dat Gods liefde je draagt. Dus ja – het is goed dat we vandaag spreken over Gods koninkrijk, de nieuwe wereld, omdat het ons de weg wijst in ons eigen leven, midden in een crisis. Omdat het iets van onze angst kan wegnemen en er ruimte voor in de plaats geeft.

Ik zal een voorbeeld geven. Stel dat iemand heel ziek is. Dan is zijn liefste wens waarschijnlijk dat hij beter wordt en – als dat niet kan – dat hij in elk geval nog een poosje kan leven. En soms laat God inderdaad een klein wonder gebeuren. Maar soms ook niet. Soms komt de dood alleen maar snel dichterbij. Maar ook dán gebeurt er soms een wondertje. In plaats van dat die zieke teleurgesteld is en boos op God, zegt hij: God, ik vertrouw op u, ik vertrouw mezelf aan u toe. Ik voel me gedragen door uw liefde. Wie dát zegt en voelt, heeft Gods grootste geschenk gekregen. Dat is de liefde. De liefde waarin God ons draagt, in leven en dood. En waarin wij elkaar mogen dragen.

De mooiste woorden daarover staan in 1 Korintiërs 13. De tekst die we lazen.

Paulus schrijft hier dat die liefde ook in ons eigen leven het allerbelangrijkste is. Want ze geeft alles om ons heen kleur en zin en hoop. Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Elkaar de ruimte geven, elkaar iets gunnen. Omzien naar elkaar in moeilijke tijden. Luisteren naar de angst en zorgen van een ander. Elkaar troosten en opbeuren. Je hart openstellen voor ieder mens. Liefde is je opa of oma opvrolijken, met een tekening of een liedje, ook al sta je misschien alleen maar voor het raam. Liefde is ’s avonds nog even iemand bellen die alleen is, ook al ben je eigenlijk al door je energie heen, liefde is, denken aan de allerarmsten die het zwaarst getroffen worden – ook al heb je meer dan genoeg aan je hoofd. Liefde is kleine concrete hulp bieden aan elkaar, en het is boven alles de moed niet opgeven.

Met liefde bedwing je geen virus, zoals je er ook geen Romein mee verjaagt. En toch is dit het mooiste geschenk. Want het verbindt ons met God en met elkaar.

In alles wat hij zei en deed maakte Jezus Gods nieuwe wereld zichtbaar. En Hij liet nóg iets zien: je vindt Gods wereld niet door je eigen wereld de rug toe te keren. Juist niet. Jezus zocht het op: de ellende, de problemen, de armen en de zieken. Juist daar – midden in deze wereld, ik zou haast zeggen, in deze wereld op z’n zwartst – wilde Hij iets van Gods wereld laten zien. Zelfs angst voor de dood bracht hem daar naar van af. En God liet zien dat wie zo leeft in verbondenheid met hem, door niets bij hem kan worden weggehaald, zelfs niet door de dood.

In de week die komt, leven we toe naar Pasen. We denken aan Jezus’ dood en we vieren zijn opstanding. En eigenlijk zouden we – net zoals alle mensen en kinderen in het verhaal van vandaag – dansend en juichend achter hem aan moeten gaan. Hij opent de poort naar God – de poort van de liefde – en wij volgen.

Pasen is de roep om dansend achter Jezus aan te gaan naar de nieuwe wereld. Pasen is het geloof dat zelfs op de zwartste momenten van deze wereld Gods wereld niet ver weg is. Wie meegaat op de weg van de liefde, de weg van Gods wereld, is verbonden met Jezus, in zijn dood en in zijn leven.

O, het is waar, Andreas zei het al: het blijft vaak moeilijk om die andere weg te accepteren, en om de liefde zo’n plaats te geven in je leven. Als het aan ons lag, zouden we misschien liever kiezen voor een oplossing op de korte termijn, concrete hulp in deze crisis, zodat we weer gewoon verder kunnen. Het blijft lastig om te zeggen: niet mijn weg, maar uw weg. Niet ik centraal, maar u centraal, niet ik voor mezelf, maar wij met elkaar. Dat blijft een worsteling.

Nu is de wereld nog onvolmaakt, schrijft Paulus. We zoeken onze weg, met vallen en opstaan. We zoeken God, en vinden hem soms wel, soms niet. Premier Rutte zei: we moeten met 50% kennis 100% beslissingen nemen. En eigenlijk schrijft Paulus: we hebben 50% kennis van God, en hij vraagt om 100% vertrouwen van ons.

Maar, zegt Paulus, ooit zal het volmaakt zijn. Dan kunnen we alles achter ons laten wat ons verdriet doet, alles wat ons op onszelf richt, wat ons bij God en van elkaar weg houdt. Dan zullen we God echt kennen zoals hij ons nu al kent.

Dan zal alles anders zijn. Nee, niet alles. Want er is één lijn die nu en straks verbindt. Er is één ding dat blijft en dat is de liefde. God heeft die in ons hart gelegd, Jezus heeft het aangewakkerd, en nu brandt er iets, diep van binnen.

De liefde reist met ons mee, dwars door alle omstandigheden, van nu naar de nieuwe wereld. Amen

Trouwe God,

Soms zouden we

wel tot u

willen bidden:

dat koninkrijk van u

weet u wel

wordt dat nog wat?

Maar vandaag

hebben we gehoord

dat uw nieuwe wereld

dichtbij is,

hier en nu

en overal:

liefde is de poort.

En daarom

bidden wij:

laat ons

de moed verzamelen

om de drempel

van die poort

over te gaan.

Laat ons

niet denken

dat we te klein zijn

om iets te geven

of te jong

om iets te

betekenen.

Laat ons

vertrouwen

dat elk van ons

goed genoeg is

voor uw

nieuwe wereld.

Liefde

is de poort,

hier en nu

en overal.

Maar omdat

onze liefde

soms verstopt zit

onder angst,

onzekerheid,

verdriet

of boosheid

bidden wij u

om open harten

voor wie

ziek zijn

en wie

zieken verzorgen,

voor wie rouwen

en wie rouwenden begeleiden,

voor wie

alleen zijn

en wie enkel

van een afstand

naar hun dierbaren

kunnen zwaaien,

voor wie zich

thuis niet

veilig voelen,

en wie

oog hebben

voor kwetsbare

mensen,

voor wie

bang zijn

om hun toekomst

en wie de macht hebben

om onze toekomst

te bepalen.

Om liefde

bidden wij,

de poort

naar uw

nieuwe wereld,

hier en nu

en overal.

Wij noemen

…

In stilte

…

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!