##### **ORDE VAN DIENST**

**voor ‘invocabit’ = *als hij roept***

**de 1e zondag van de VEERTIGDAGENTIJD**

**op 5 maart 2017**

**liturgische kleur: paars**

**thema:**

***‘een rijzende ster’***

voorganger: ds. Ad Alblas

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

organist: Jeroen Pijpers

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Inleidend orgelspel:** Ciacona - Dietrich Buxtehude (1637-1707)

**Kort voor aanvang** van de dienst

komen de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen

waarna de kaarsen worden ontstoken

daarop volgt

# meditatief orgelspel

*hierbij wordt u verzocht rustig uw plaatsen te zoeken*

*en stilte te betrachten*

# Welkom

door ouderling Geertrui Betgen

**VOORBEREIDING**

**(staande)**

**Introïtustekst:**

‘Als je mij roept, geef ik antwoord.

Als er gevaar is, ben ik bij je. Ik zal je bevrijden.

Ik de Heer zal je redden, en jij zult dat zien’ (Psalm 91:15)

**Samenzang:** Lied 91a: 1+2(cantorij)+3

# Woord ter voorbereiding

# Dit is de zondag van het roepen uit het diepst van onze ziel. Voor onszelf en alle mensen. Om engelen die gidsen, die dragen waar we niet gaan kunnen… Dát gaan we zien.., belooft God. Laten we het zien, met gesloten ogen…

# Stilte

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God die hemel en aarde maakt, die ons niet laat vallen, die eeuwig trouw is en antwoordt als wij roepen.

Ontvang genade, barmhartigheid en vrede van God die leeft en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, door de Geest.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

We zijn de veertigdagentijd begonnen. Op Aswoensdag. In het hoogkoor, in een grote kring rond de Paaskaars. Dat teken van Hem die Gods brandende liefde heeft geleefd. Proef even de sfeer: Bijbelwoorden lezen en zingen, bidden, mediteren over as waarin vuur verborgen zit dat weer oplaait.

Deze eerste zondag speelt zich af voor het decor van de veertig dagen van Jezus in de woestijn. Over de verzoekingen van het leven gaat het. Herken je die? Hoe blijf je daarin staande, als individu, als samenleving, als gelovigen!

Altijd, al heb je de neiging te zeggen ‘nu meer dan ooit’ komt het daar op aan. Daarover gaat het tijdens deze viering...

**Kyriegebed**

Gaan we bidden, verstillen, afsluiten om ons open te stellen…

**Stilte**

God, als we maar voortdraven raken we verzuurd en afgemat.

Raken we in een collectieve burn-out, kerk en samenleving.

Laten we deze veertigdagen innerlijke rust vinden, door te vasten, als concreet ruimte maken, in ons dagprogramma, in ons hoofd, voor bezieling en bezinning, voor toewijding.

**Cantorij**: “Kyrie eleison”

**Stilte**

Nu de joods-christelijke normen en waarden zoveel belangstelling genieten, leidt ons niet in de verzoeking om ter wille van invloed en macht, een knieval te maken, met verlies van identiteit. U alleen willen we aanbidden en dienen…

**Cantorij**: “Kyrie eleison”

**Stilte**

Nu er zoveel knollen voor citroenen worden verkocht, vergulde gifpillen worden aangeprezen, leid ons niet in de verzoeking om die tot ons te nemen. Laat ons levensbrood onderscheiden van aantrekkelijk ogende ideeën die keihard tegen je werken, als een steen op je maag liggen.

**Cantorij**: “Kyrie eleison”

**Stilte**

Nu er onontwijkbare vragen op ons af komen, leid ons niet in de verzoeking om verantwoordelijkheid af te schuiven. Laat ons niet springen in het duister, U uitdagen om ons op te vangen. We willen U niet verzoeken. U bent alles voor ons, volheid, vrijheid, stralende opgang van Licht.

**Bemoediging**

‘Laat licht over je schijnen, het licht van de Heer. Hij komt naar je toe als een rijzende ster, als een stralende zon zul-len alle volken Hem zien.

**Cantorij:** Jesu mihi omnia – Emma Brown (geb. 1985)

Jesu mihi omnia

Nequaquam vacuum

Legis Jugum

Libertas Evangelij Dei gloria intacta

*Jezus is alles voor mij,*

*in geen geval leegte,*

*het juk van de wet,*

*de vrijheid van het Evangelie,*

*de onaangetaste heerlijkheid van God*

**DIENST van de SCHRIFT**

**Gebed** bij de opening van de Schriften(W.v.d. Zee)

**Samenzang:** projectlied

**Project voor de veertigdagen**

*hierna gaan de kinderen naar de nevendienst*

**Inleiding**

Jezus in de woestijn is het vaste decor voor deze zondag. Daarvóór verschijnt komt een profeet op: Jesaja, vurig, bevlogen. Over het goede vasten spreekt hij, over de joods-(christelijke) identiteit zogezegd.

Daarna zien we in het Evangelie de bevlogen Jezus vol vurige Christuskracht orde op zaken stellen in de tempel; de identiteit van die plek en dat/ons geloof aanscherpen

**Schriftlezing:** Jesaja 58: 3b-9

door Elske Burger

**Cantorij:** Psalm 130

Chant: Henry Walford Davies (1869-1941)

Out of the deep have I called unto thee, O Lord,

Lord hear my I voice.

O let thine ears consider well

The voice of my complaint.

If thou Lord wilt be extreme to mark what is done amiss,

O Lord who may abide it?

For there is mercy with thee,

Therefore shalt thou be feared.

I look for the Lord, my soul doth wait for him,

In his word is my trust.

My soul fleeth unto the Lord,

Before the morning watch I say, before the morning watch.

O Israel trust in the Lord, for with the Lord there is mercy,

And with him is plenteous redemption.

And he shall redeem Israel

From all his sins.

Glory be to the Father and to the Son and to the holy Ghost.

As it was in the beginning, is now and ever shall be: world without end.

Amen.

**Schriftlezing:** Johannes 2:13-17

**Samenzang**: Gezang 536: 1+2(cantorij)+3

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

Wat zijn de verzoekingen in de woestijn van onze wereld? En hoe houden wij daarin stand?!

Altijd heb ik op deze zondag gepreekt over de verzoeking in de woestijn. Dit keer niet. Nu zijn het Jesaja en Johannes die ons laten zien waar het echt over gaat. Zoals bij het vasten, zo altijd. Vasten, hoe je dat ook doet, dient om de dingen weer helder te krijgen, om bij de kern te komen.

De beide lezingen sluiten naadloos aan. Jezus doet precies wat Jesaja zegt. Net als bij de profeet is het de ‘ijver voor God’ die hem drijft als hij orde op zaken stelt in de tempel.

De eerste en grote verzoeking is om *niet* vol gedrevenheid in het spoor van de Heer te gaan. Je weet zelf of het zo is…

In het hart van de godsdienst, de tempel van Jeruzalem, zien we het hart van ‘de joods-christelijke identiteit’.

Kernpunt en bron ís die ijver, is liefde. Voor het gebedshuis. Voor de mensen daar, in de binnenhof en in de buitenhof.

Voor ongrijpbare God, daar in het verborgene kwetsbaar dichtbij. Slechts bewaakt oor een voorhangsel, een soort gordijn en ongewapende priesters, vredebrengers, verzoeners, als elitetroepen. Met rituelen als vreedzame wapens. Zó’n plek, vol symbolen en riten brengt je bij je zelf. Doordringt je van je identiteit. Heilige grond, in de schaduw van God. Alsof de tijd stil niet meer bestaat, de andere werkelijkheid een arm om je heen legt…

Dit is het hart van onze joods-christelijke godsdienst. Daar van uit doorstroomt deze spirituele bewustwording je bestaan en de hele samenleving. Voor deze sfeer op de binnenhof van de tempel gáát Jezus en elke spirituele traditie. Laat dít op Het Binnenhof, en op het Buitenhof en voor heel ons volk duidelijk worden, én ook zó begrepen op waardering en bescherming mogen rekenen! Zo niet, dan hoeft dat niet!

De bewustwording van de joods-christelijke identiteit is heilzaam, laten we als gelovigen daaraan nadrukkelijk bijdragen. Achter de brievenbus, in elke kamer, en óók in de Tweede Kamer, het publieke debat, in bestuurskamers!

Onze identiteit is het heilig vuur voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving, waar ieder naar toe wil en moet, een andere structuur zal onvrijheid brengen en vergaan.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat gelovigen zélf zich bewust zijn van hun identiteit. Niet alleen de ethische normen, maar allereerst de bron ervan: de spirituele waarden. In de hitte van de woestijn zou je dit kunnen veronachtzamen of zelfs verwaarlozen.

Wat te doen: om je identiteit, en daarmee jezelf, niet kwijt te raken moet je scherp blijven. Je niet in verzoeking laten brengen. Je durven onderscheiden. Koste wat kost. Principieel. Anders geef je niet de goede signalen af en kan je anderen niet verwijten dat zij de christelijke identiteit niet scherp voor ogen hebben.

Vasten is een manier om scherp te blijven, wat je ook doet, of laat, als het dit doel maar dient.

Waar loop je tegenaan?

Dat is goed te zien bij Jezus in de tempel: de vercommercialisering. De harde markt, die de menselijkheid kapot maakt. De klinkende munt die de gebeden overheerst. Eigenbelang verziekt je godsdienst!

Precies wat Jesaja’s ‘woord van God’ zegt. Als jullie vasten, zeg: met je geloof, zeg met de versterking van je identiteit bezig bent, in de kerk of elders…. Dan zijn jullie eigenlijk gewoon met *jezelf* bezig. Eigen gewin. Aandacht, macht. Ondanks je geloof, je vasten, je joods-christelijke identiteit ga je gewoon door met eigen handeltje. Je denkt vrij te zijn, maar je bent slaaf, verslaafd aan eigen gewin, hoe groot of klein je vermogen ook is. Daarbij komt ook veronachtzaming of zelfs onderdrukking van anderen. Wij kennen geen slaven meer, maar wel slavernij, anderen er onder houden, met of zonder geweld: wat maar het tegendeel is van ‘vrij maken’, boeien verbreken, heilzaam handelen en helend denken.

‘Er is’, zo zegt Jesaja, in Godsnaam: ‘ook ruzie, tijdens het vasten, bij je geloofstoewijding. God weet óók alles…! Op de vuist gaan, elkaar kapot maken, ‘in naam van de Heer’, én dat in de nabijheid van God.

De grote verzoeking is godsdienst als zelfdienst. Geloof als vlucht. Geloofsgenoten als machtsblok. Geloofssfeertjes strijdig met de Geest.

God hoeft dat niet! Wil daar niets mee te maken hebben!

Wie de schoen past, trekke hem aan. Ik vul niet verder in.

Maar moet wel inzien, dat we er nog lang niet zijn, als kerk, en geloofsgemeenschap, als mensen van goede wil, en de tijd dringt. Er is actie nodig. Al is er veel meer wat ons verbindt dan wat ons scheidt, we weten altijd weer te scheiden, te splitsen, uit te sluiten.

Ook om je geloof, opgevat als gedachten over God. Mijn verre voorganger ds. J.H. Gunning klaagde de kerk in zijn tijd aan: ‘jullie zijn meer ruzie te maken over hoe het zit, dan je zorgen te maken over hoe het gaat’. Misschien gaat het nog altijd teveel over standpunten en te weinig over mensen. Meer over WAT we vinden, dan WIE we vinden.

Zo geven we verkeerde signalen af, kan niemand een goed beeld van onze identiteit krijgen. Dan verkopen wij knollen voor citroenen en voeden we onszelf met stenen in plaats van levensbrood en gaan we geestelijk dood! Dat wist Jezus in de woestijn maar al te goed.

Onze identiteit zit hierin, ik citeer weer Jesaja, ‘wat je doet voor de vrijheid, voor iedereen, in het bijzonder voor hen die klem zitten, in hun omgeving, cultuur, zichzelf. Het beoogde bevrijden is niet bedoeld om kwetsbare mensen bloot te stellen aan vrij te laten misdadigers-zonder-spijt. Het gaat om elkaar de vrijheid geven, niet alleen te gunnen, maar die te helpen opbouwen, beschermen, bewaken. Het gaat erom dat niemand onderdrukt wordt. De joods-christelijke traditie is hard tegen wat hard is voor anderen. Dat geldt personen en ook besluiten en wetten. Mensen moeten niet alleen *gerespecteerd* maar ook *gewaardeerd* worden, in hun zijn, ongeacht hun maatschappelijke waarde. De joods-christelijke traditie neemt het op voor verschoppelingen, voor verloren mensen, voor onhandige mensen, voor letterlijk armen en daklozen. Concreter kan het niet: ‘geef kleren aan mensen die naakt zijn, zorg goed voor de mensen om je heen.

Niet ‘halen, hebben en houden’ maar ‘de ander liefhebben als jezelf’, geen machtsvertoon bij de verzoeking in de woestijn, maar vrome terughoudendheid en krachtige dienstbaarheid.

De kernwoorden die de redactie van dagblad TROUW gister aanreikte als antwoord op de toch wat oppervlakkige definitie ervan in debatten, kan ik letterlijk naast Jesaja’s woorden leggen. Onze identiteit, en daarbij vinden we velen aan ‘onze’ zijde, is die van een spiritualiteit, of meerdimensionaliteit, die zich onlosmakelijk verbindt met compassie, barmhartigheid, met opkomen voor het recht, rechtvaardigheid, met als doel de vrijheid. Niet om er een rotzooi van te maken! Een vrijheid-in-gebondenheid. Vrijheid, niet om te kwetsen en te vernietigen, maar vrijheid-gebonden-aan naastenliefde, daardoor ook beperkt. Je hebt niet de vrijheid om te doen wat de ander schaadt, je hebt alle vrijheid om goed te zijn. Vrij om los van je ego te zijn, niemands slaaf. Dat maakt je vrij.

Zó ga je stralen als de opkomende zon, steeds lichter en warmer wordt het om je heen. Zó ben je die rijzende ster zonder allure, erop gericht om het licht door te geven.

Mensen, dit is ons aller inzet waard. Hier doe je het voor. Zó draag je bij aan een menswaardige samenleving. Zó word je steeds meer bestand tegen verzoekingen. Jouw ster mag en gáát stralen, belooft je God. Je wonden gaan genezen, en snel ook, zegt de profeet: je ziet je nieuwe huid over een open wond onder je ogen groeien, zó gezond ben je!

**Samenzang:** Gezang 537: 1+2(cantorij)+3+4

*op aangeven van de voorganger: staande*

## DIENST van GAVEN en GEBEDEN

# Gebedsintenties

**Cantorij**: ‘Be still my soul the Lord in on thy side’

– Jean Sibelius (1865-1957)

Be still, my soul, The Lord is on thy side.

Bear patiently, The cross of grief or pain.

Leave to thy God, to order and provide.

In every change, He faithful will remain.

Be still, my soul, Thy best they heavenly Friend.

Through thorny ways, Leads to a joyful end.

Be still, my soul, thy God doth undertake.

To guide the future as He has the past.

Thy hope, thy confidence, let nothing shake.

All now mysterious shall be bright at last.

Be still, my soul, the waves and wind still know.

His voice who ruled them while He dwelt below.

# Dankgebed en voorbeden

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Toelichting** op collecte voor Schuldhulpmaatje

**Collecte,**

met verdere mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang (**staande)**:** Lied 13 uit ‘Het liefste lied van overzee’

1+2+3(cantorij)+4+5

# Zending en zegen

# Vredegroet

**Uitleidend orgelspel:** Fuga in g - James Nares (1715-1783)

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar

te ontmoeten in de Tuinzaal,

die u vindt door aan de achterzijde de kerk te verlaten

en het transept van de kerk naar links door te lopen.