**Viering van de tweede zondag van de voleinding**

**op 14 november 2021**

**in de Hooglandse Kerk te Leiden**

**Inleidend orgelspel** en ontsteken van de kaarsen

**Welkom** door de ouderling van dienst

**Lied:** LB 65: 1+2 (koor) +5

**Stilte en bemoediging**

Hier bijeen en waar ook met ons verbonden: wees er.

Je God *Hij-die-is* vraagt je te zijn wie je bent, in alle rust en stilte

**STILTE**

**BEMOEDIGING**

Onze hoop is op God. Niet verkillen zal zijn liefde, nooit bezwijken zijn trouw.

Ontvang in overvloed genade en vrede.

Besef je geroepen te zijn als kiemend graan tot een rijke oogst. In de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.

**Kyriegebed**

God, hier zijn we. Met alles wat we meedragen. Onze vreugde en dankbaarheid. Onze moeite en zorgen. In de nacht van de tijd snakken we naar licht.

Als blinden tasten we langs de wanden van de werkelijkheid. Schiet ons te hulp, haast U.

**ZANG**

God, wat U beloofd hebt, valt ons zwaar: Een nieuwe wereld van licht en liefde, vrede en gerechtigheid. Een toekomst die ons toelacht. Vind U het erg als we dat niet goed kunnen geloven, al willen we het wel. Spreek ons tegen, spreek ons

tegemoet, fluister ons in, het geheim van uw weg.

**ZANG**

God, onze wereld heeft het doodsbenauwd. Door de beperkingen en slachtoffers vanwege de pandemie. Doordat de groten der aarde tegenover elkaar staan, gewapend tot de tanden, economisch, militair. Door bedreigende klimaatsveranderingen, waar we niet alles maar wel veel aan kunnen doen. Betrek ons in uw beweging om deze wereld te redden.

**ZANG**

**Bemoediging**

We laten we ons bemoedigen door het christus-geheim.

Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaad. Het is het kleinste zaadje en wordt de grootste boom. Zó zal het gaan.

Lof zij U Christus, in eeuwigheid. Amen.

**Glorialied**: Laudat Dominum – Claudio Monteverdi

**Kinderen**

Attributen: avocado pit – plantje – vrucht.

Gesprek over het ongelofelijke groeiproces van de kiem.

 **DIENST van het WOORD**

**Groet: V: De Heer zij met u!**

 **G: Ook met u zij de Heer.**

**Gebed**

Adonai, Heer onze God, wees-er, zoals U bent. Ons genegen.

Wees niet ver nu wij naderen tot u. Verwerp ons niet als wij maar niet durven vertrouwen en hopen. Gij daar, in het lichtend gewaad van het Woord, ga niet weg, wij wachten op U.

**Amen**

**Inleiding bij de lezingen**

Met de keuze van de lezingen sluit ik aan bij het maand- thema van de LBG: *oogst*.

Op deze tweede zondag van de voleinding horen we dat de oogst groot zal zijn. Het zaadje wordt een boom.

Precies zo gaat het met het zaad van Abraham. Op het moment dat niets meer mogelijk lijkt, krijgt de aartsvader de belofte, dat zijn zaad talrijk zal zijn als de sterren.

**Schriftlezing:** Genesis 15: 1-6

**Lied:** Lied 319: 1+4+5+6

**Evangelielezing:** Marcus 4: 26-32

**Lied:** LB 181

**Verkondiging**

Geestverwanten in geloof, hoop en liefde,

Aartsvader Abraham droomt.

Hij droomt waarheid. Mooi maar moeilijk. Was het niet in een droom, dan maakte die waarheid geen schijn van kans om binnen te komen. De toegang zou versperd worden, door wat redelijk lijkt.

In dromen komen de diepste dingen boven, breekt het visioen uit de beklemming van het alledaagse, neemt de vogel van de hoop een sierlijke vlucht, boven wat mogelijk lijkt, naar eindeloze verte.

De Vader van alle gelovigen droomt.

Hij droomt over de toekomst. Een toekomst die *niet* *kan!* De man zonder kinderen droomt over een volk van kinderen. In goeden doen, in welzijn en vrede. De wereld waar iedereen van droomt maar niemand voor mogelijk houdt. Ook WIJ niet, denk ik.

In onze dromen doemen horrorbeelden op, als de ratio het niet verhoedt. Vandaag staat opnieuw alles in het teken van het virus. Het beloofde ‘licht’ aan het eind van de tunnel werd van bron van hoop tot zoethoudertje tot ‘dat had je maar gedroomd’. Aan de grens van Belarus wordt niet alleen de gaslijn naar Europa maar ook de vluchtelingenstroom geblokkeerd. De grootmachten spreken grote woorden over het klimaat, maar tegelijk smeult laait het vuur van een hernieuwde bewapeningswedloop op. Overheid en bestuur verliezen vertrouwen.

Vrije handel als bron voor welvaart dreigt op de klippen te lopen. Het vrije denken als bron voor welzijn loopt stuk op eigen belang. De zich sterk ontplooiende mens verzuimt sámen mens te zijn. De droom van vrede en gerechtigheid, respect en liefde, spat uiteen.

Dit raakt het wezen van kerk en geloof.

Dit gaat over de nieuwe wereld van God! Heeft die toekomst? Vanuit ons onvruchtbare handelen en visioen-arme denken, zegt je verstand: Nee. Maar je hart verlangt, de wereld schreeuwt!

Het is aan de gemeente van Christus en alle geestverwanten in geloof, hoop en liefde, om de waarheid van de droom te herontdekken en daar op in te zetten.

Dat is wat ik met u, mijn dierbare geloofsgemeenschap, wil delen. We toeven bij de Bron, om op krachten te komen. Om ons de verborgen waarheid van dromen en gelijkenissen eigen te maken.

*Samen* met onze Vader Abraham.

Het is nog nacht. Ze gaan naar buiten. Dus eerst zijn ze binnen. In het verborgene.

Het geloof in de beloofde toekomst is nog niet rijp om van de daken te schreeuwen. Het moet eerst landen, afdalen als zaad in de akker. De toekomst begint met ontvankelijkheid.

Daarmee klinkt het grote thema van de naderende Advent.

Het is het verhaal van Maria. Het begint met het ontvangen van het woord. Dat omhelzen, in je hart sluiten. Het de tijd geven om te kiemen in je denken.

En verder? Intussen net als de landman, slapen en opstaan, doen wat er te doen is. Business as usual.

Wél in het besef dat er zaad in de grond is! Dat de verborgen werkelijkheid onder je voeten aan het groeien is.

Leven met de waarheid van de droom. Zó betrokken raken bij het komen van de toekomst.

Stap voor stap. Als Abraham.

Meegenomen naar buiten. In de nacht. Onder een open hemel. Overweldigd. Door de werkelijkheid die je overdag niet ziet. Niet minder waar als die minder zichtbaar is. Zó de waarheid van de droom: niet minder waar als die niet haalbaar lijkt, indruist tegen ons maakbaarheidsgeloof.

Zó staan we: bij onze vader Abraham en zijn Grote vriend. Bij de hand genomen. ‘Kan jij de sterren tellen ?’ ‘Nee’ (en wij weten dat het er nog veel meer zijn dan men toen kon vermoeden). Zó groot wordt het, jij.

Zie ze staan, zie je staan. Je God en zijn mens. Schouder aan schouder. Armen om elkaars schouder. Stilte.

STILTE

Het is een cruciale vraag aan mensen, aan kerk én samen-leving: kunnen we stil staan, stil worden. Ongeduld temmen?

In het PKN Magazine Petrus vraagt stiltecoach Mirjam van der Vegt: wachten op God, kunnen we dat eigenlijk nog? Moeilijk! Wie herkent zich niet in die dichtregel van Gerard Reve, ontstaan op de begraafplaats van Blauwhuis, bij het graf van een 18-jarige soldaat: “Dat koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wel wat?” Ik wil niet verbloemen de aanvechting van moedeloosheid ook te kennen. De vrees dat ‘de zachte krachten in het eind toch NIET zullen winnen…’

Dan droom ik even mee met Abraham. Staar naar de sterrenhemel. Word geraakt, overweldigd. ‘Kan je de sterren tellen…’ Even voel ik een arm om me heen. ‘Kom jongen, ik zal je helpen geduld te oefenen.

Dat gaat met de gelijkenis van Jezus over het zaad.

Die sluit strak aan bij de droom van Abraham: over de verborgen waarheid, de werkelijkheid onder de oppervlakte.

De inbreng van de zaaier wordt schromelijk tekort gedaan.

Alsof hij niets doet. Alleen maar zaaien. Alsof de aarde zomaar toegankelijk is. Alsof er niet eerst geploegd moet worden. De iemand die uitbeeldt hoe het gaat met het koninkrijk van God, wordt weggedrukt uit het verhaal. Hij gaat slapen en staat weer op. Elke dag weer.

Alles wat gebeurt gaat ondergronds, in stilte, verborgen. Onzichtbaar voor het oog. Je moet gewoon geloven, er op vertrouwen, dat er iets van het gezaaide terecht komt.

Dat vertrouwen is gebaseerd op ervaring. Je wéét dat het zo werkt. Door de verhalen van mensen die het meegemaakt hebben. Zonder geloofsverhalen ben je nergens, overgeleverd aan het ongeduld van de wereld. De traditie geeft de basis aan de hoop. Het is niet waar, dat ‘het verleden voorbij is’. Het verleden is er, als onderlaag van ons bestaan. Als vruchtbare bodem voor een nieuwe oogst. Als fundament voor de toekomst. Je móet de verhalen kennen om er, zoals die zaaier niet wakker van te liggen als je de oogst nog niet ziet, zoals Naastepad dat zo mooi aanduidt.

Je moet de verhalen ook kennen om de oogst op tijd te herkennen, zodat je die niet plattrapt of zelfs uitroeit.

Het kleine sprietje van de nieuwe aar zal je tegenvallen: is dat alles?! Is er niet iets grootser te zien van de nieuwe wereld van God. Dan alleen maar….: de bezongen vruchten van de geest: momenten van liefde en vreugde, vrede allermeest, geduld om te verdragen, genade om te helen, goedertierenheid om het goede te laten rijpen.

Hoe dat gaat? Het verrassende woord is ‘automatè’. Precies ons woord automatisch. De oogst is niet maakbaar, maar kómt terdege tot rijping.

Zo gaat dat, weet je! Met het zaad, zo met de toekomst.

Het gebeurt in het *verborgene*, je kunt er *niets* aan doen.

Maar het is ook niet tegen te houden. Het grasje wordt halm en in de aar komt het volle koren. Tijd om te oogsten!

Automatisch is uit zichzelf. De volle aar ontstaat uit een geheim, zeg een ‘goddelijk geheim’. Noem het ‘kiemkracht’.

Een sterker woord dan ‘veerkracht’, waarbij alleen de oude situatie hersteld wordt. Kiemkracht verandert de situatie, maakt iets nieuws. Daarom is ‘kiemkracht’ hét beeld van de nieuwe wereld van God.

Al is het maar klein, als een mosterdzaadje, het wordt groot genoeg voor vogels van diverse pluimage.
Automatisch, prima, maar dan verstaan als kiemkracht.

Als de waarheid van de droom. Als de opstandingskracht van Pasen, als de groeikracht van de gemeente van Christus.

Het geheim is de toekomst, die er al is, die al begonnen is.

**Amen**

**Orgelimprovisatie**

**Lied (staande):** LB 767

**Gebed**

God wees met ons en heel uw wereld in de nacht van de tijd. Sta niet toe dat we inslapen in plaats van rusten.

*Zo bidden wij. ALLEN: Vernieuw ons en geef ons kracht*

Troost ons, want bang zijn we: voor vruchteloosheid, voor zinloosheid, dat het niet goed gaat in de zorg, ons sociale vangnet scheurt, mensen elkaar kwijt raken, kinderen geen toekomst hebben, tot er geen kinderen meer zijn.

*Zo bidden wij. ALLEN: Vernieuw ons en geef ons kracht*

God laat het bewustzijn voor wat er in het verborgene groeit, ons vrij maken voor het heden. Laat het vertrouwen in de kiemkracht van het zaad ons sterken in geloof, hoop en liefde. De ontkiemende toekomst ons heden bepalen.

*Zo bidden wij. ALLEN: Vernieuw ons en geef ons kracht*

God we weten ons begenadigd door de droom, rijk met de gelijkenis, geef ons moed en vindingrijkheid om deze genade door te laten stromen. In onze ontmoetingen met bekenden en onbekenden, in onze gesprekken, gedachten, keuzes.

Behoed uw kerk en alle geestverwanten voor verharding door verdeeldheid, eigenzinnigheid, machtsdenken.

*Zo bidden wij. ALLEN: Vernieuw ons en geef ons kracht*

God in onze voorbede verbinden we ons met de vluchtelingen aan de grens van Belarus, op Samos, overal. We verbinden ons met mensen die armoede leiden, zeker als dat is door onrecht. Beweeg ons alle tot bewogenheid en rechtvaardigheid. We bidden voor overheid en politiek niet te denken in blokken maar in beweging, die van recht en vrede, van genade en compassie, van hoop en kiemkracht

*Zo bidden wij. ALLEN: Vernieuw ons en geef ons kracht*

In de stilte bidden we voor mensen die we in het hart dragen.

**Stil gebed**

**Gezamenlijk gebeden Onze Vader**

**Collecte**

**Slotlied** (staande) LB 763

**Zegen**

gemeente zingt Amen

**Orgelspel**