**ORDE VAN DIENST**

**voor de viering van PINKSTEREN**

**de 50e dag van PASEN**

**op 4 juni 2017**

**thema:**

***‘het is te doen!’***

*over de kansen voor een nieuwe wereld*

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Jeroen Pijpers

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

Orgelspel voor de dienst:

Fantasia super 'Komm, Heiliger Geist'  BWV 651 -  J.S. Bach

**Ruim voor aanvang** van de dienst komen

de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen,

waarna de kaarsen worden ontstoken,

daarop volgt

**meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting van

persoonlijk gebed en toewijding

*(waarbij graag: stilte)*

# Welkom door Jan v.d. Kamp, ouderling van dienst

**VOORBEREIDING**

**(staande)**

**Introïtustekst: ‘**De Geest van God vervult de aarde’. Halleluja!

**Samenzang:** Gezang 680: 1(cantorij)+2+3+4+5

**Woord ter voorbereiding**

‘Hierheen Adem. Steek mij aan met de vonken van jouw heilig vuur. Welkom lieve zielsbewoner, mijn vriend, mijn schaduw. Onmogelijk mooi licht, overstroom mij.. God ben jij.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is en deze wereld nooit laat vallen.

Genade, vrede en barmhartigheid voor u, van God Vader, Zoon en Heilige Geest.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Pinksteren is uitspattend Pasen. Feest voor de Geest.

De geestkracht van Christus voor alle mensen. Vonken van het hemelvuur in onze zielen. De vlam van God in de pan van onze samenleving. Een nieuwe wereld, barst uit als een bloem in het volle zonlicht. Niet tegen te houden. Onmogelijk mooi!

Het kyrie eleison, Heer ontferm U, wordt een vreugdekreet,

een loflied op God, op de levensenergie, de liefdeskracht die op ons neerdaalt als een vonkenregen. Ontvang… ontvang!

**Kyriegebed**

# Stilte

We hoeven niet lang te wachten op U. U bent er al, voor wij er zijn. Het is niet nodig te vragen om Uw liefdeskracht. Terwijl wij vragen doorstroomt die ons, die harten en gedachten openen om te ontvangen. Dit is een feest van overvloed, van uitdelen aan iedereen, van Uw nieuwe wereld!

**Cantorij**: Kyrie eleison

# Stilte

# We hoeven ons niet op te fokken tot vreugde. Die is als zaad in ons, ontkiemt als het gerijpt is. Het is niet nodig, niet gewenst ook om van alles en nog wat te gaan bedenken of te doen om feest te maken. Het gebeurt om ons en als het ons gegeven is in ons. En wat er gebeurt, het is voor iedereen.

# Cantorij: ‘Kyrie, eleison’

# Stilte

# We hoeven er niets van te begrijpen, als we alleen maar grijpen, ontvangen wat ons aangereikt wordt, in genade, uit genade, als genade, onvoorwaardelijke liefde. We zouden het maar vertragen als we het willen versnellen. Laat waaien uw wind, doorwaai ons met uw Adem, neem ons mee in uw vaart.

# Cantorij: ‘Kyrie, eleison’

# Bemoediging

‘Ik ga het anders regelen’ zegt je God, ‘Ik zeg niet meer wat je moet doen, maar ik ga mijn regels van liefde en recht in jullie harten schrijven. Dan zal je ze nooit vergeten en gaan jullie die van binnenuit doen. Iedereen gaat Mij kennen, van klein tot groot! Geprezen zij God over de hele wereld!

**Cantorij**: ‘Jubilate in C  – Charles Villiers Stanford (1852-1924)

O be joyful in the Lord all ye lands;

serve the Lord with gladness

and come before his presence with a song.

Be ye sure that the Lord he is God

it is he that hath made us and not we ourselves;

we are his people and the sheep of his pasture.

O go your way into his gates with thanksgiving

and into his courts with praise;

be thankful unto him and speak good of his Name. [Ant.]

For the Lord is gracious;

his mercy is everlasting;

and his truth endureth from generation to generation. [Ant.]

Glory to the Father, and to the Son,

and to the Holy Spirit:

As it was in the beginning, is now, and

will be for ever. Amen.

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften, van Toon Hermans,

Heer, ik ben het leven niet zelf/ het leven leeft in mij/ maar het is Uw adem/ niet de mijne. Ik adem uw adem slechts in en uit. Laat mij dit elke dag overwegen, om U in deze gedachte dank te zeggen.

# Gesprek met de kinderen

Over de Geest als adem/wind. Over het vuur in mensen als in een BBQ

# Inleiding tot de lezingen

‘Het ís te doen’, koos ik als Pinksterthema. Met dank aan Mozes. Hij opent met die woorden een nieuwe wereld.

Die wereld zie ik neerdalen, of is het oplichten, in en rond de profeten, zoals Jeremia over de andere aanpak van God.

In die jonge rabbi uit het Noorden zie ik ***de kansen voor een nieuwe wereld groeien:*** zo vol liefde, zo vol geest. Op Pinksteren barst de geestkracht los: alles wat hem maakt tot wie hij is daalt in een stormvlaag als vonkenregen neer.

**Schriftlezing:** Deuteronomium 30: 11-14

door Kathelijne Alblas

**Samenzang**: Gezang 316

**Schriftlezing in het Fries:** Handelingen 2: 4-8

door Ruurd Salverda

**Schriftlezing:** Handelingen 2: 1-18

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Samenzang:** Gezang 678: 1+2(cantorij)+3+4(cantorij)+5

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

De beken zwellen. De wijnstok bloeit, de vijgenboom draagt, dit is het oogstfeest van welbehagen, compassie, liefde en recht. De hemel gaat open. God stort zijn Geest met bakken uit over de mensen: allemaal kansen voor een nieuwe wereld.

Ik weet niet of u dat ook hebt, ik denk velen wel, dat je door zulke mooie woordbeelden blij wordt. Een woord roept een beeld op. Het beeld beweegt, betrekt jou in die beweging. Wat je hoort gebeurt, klanken werken. Een nieuwe wereld doemt op, dient zich liefdevol aan, dringt op, dringt binnen. In jouw huis, in je groep, voor je het weet in jezelf. Na 50 dagen Pasen is Pinksteren Christus-kracht, liefdes-kracht, voor iedereen. God kiept de hemel leeg, geeft alles.

Ik weet niet of u dat ook hebt, ik denk velen wel, dat je dat *ziet*, ziet gebeuren. Eerder bij een ander dan bij jezelf.

Die vlam boven je hoofd -is het je aura, je energie?- zie je zelf niet. Wel merk je het effect ervan. Het doorgloeit je. Stelt je in staat tot wat je dacht niet te kunnen.

Daar kan ik, ik denk velen, over meepraten.

Ik ben daarin wel veranderd. Ik ben stiller geworden. (Is dat niet opgevallen?) Ik bedoel dat ik gegroeid ben in het luisteren. Ik hoor steeds meer. Ik zie ook steeds meer, van die vlammen boven de hoofden van mensen, of met een bekender beeld: in ogen, in lichaamshouding,. Ik ervaar het met m’n ogen dicht. Word geroerd, intens blij: wat een mooi moment, een mooi mens, een mooi gesprek. Wat een hemelvuur op aarde. Dichtbij huis, in eigen huis.

Met dat beeld heb ik een bruggetje van het delen vanuit m’n

hart naar delen vanuit m’n hoofd, kennis, inzicht. Van meditatie naar uitleg die weer nieuwe gedachten oproept.

Wat is me dit jaar voor het eerst opgevallen? Je kunt het niet geloven, maar het ieder jaar wéér zo, al die 30 Pinkster-vieringen met u. Er ís iets nieuws, meer dan iets zelfs.

Ik moest wat bijstellen in mijn beeldvorming. Ik maar denken dat de vrienden van Jezus op die mooie Pinksterdag lekker buiten op het Tempelplein zijn als die nieuwe wind gaat waaien. Daar waren ze elke dag, om God te loven. Dus.

Nee, dus. Het is zo’n eenvoudig woordje dat je er overheen leest: ze binnen, in een HUIS. Hun eigen huis of dat van vrienden, ze voelen zich thuis, *zijn* thuis, als HET gebeurt.

Nu wil ik niet gaan zeggen dat de tempel er niet toe doet. Helemaal niet. Daar is de traditie die hen draagt. Daar is zijn mensen als reisgenoten op de religieuze/spirituele weg.

Net als in de kerk, hier nadrukkelijk, wordt ervaren. Kracht, rust, energie, verbinding met bekenden en onbekenden. De woorden, de verhalen, de gebruiken, de riten, daarin gebeurt het, wordt gezaaid, word je wakker geschud, opgepord om in beweging te komen, de beweging van de Geest.

Maar toch: Pinksteren gebeurt niet in de kerk maar thuis!

Waarom?! Ik denk dat ik het weet: omdat je huis staat voor hoe jij bent. Helemaal jezelf. Geen harnas, niet anders/ mooier voordoen dan je bent. Puur. Niet door anderen de maat genomen, volkomen vrijheid. Jij, helemaal jij, de mens die je ten diepste bent. Dat is de beste plek voor de Geest om te gaan wonen en waaien. Door je hele levenshuis gaat

het, alles doet mee. Wat een kansen liggen er!

Een tweede verrassing doe ik voortdurend op, maar het blijft verrassend. Dat is dat HET GEBEURT. Je hoeft er niets aan te doen. Vat het niet op als aanmoediging tot laksheid, dat zou niet kunnen, stem er op af, ontvang!

De kansen voor een nieuwe wereld liggen er. Je ziet ze als je ook meer gaat kijken dan gezien willen worden, meer gaat luisteren dan praten. Overal om je heen, in gebeurtenissen, ontmoetingen met alles en iedereen Deze spiritualiteit door ontvankelijkheid geeft je rust en energie tegelijk. Maakt rust niet tot welverdiende beloning ná het werk, maar tot de meest zuivere drijfveer voor alles wat je doet.

En Pinksteren is het feest waarop het meeste gebeurt! Kerst in een verborgen hoekje, Pasen in een stille tuin, Pinksteren midden in de stad. Iedereen kan het mee beleven.

Dat zie je in de opsomming van al die volken. Als je daar beter naar kijkt zie je in die opsomming structuren. Het Pinksterevangelie geeft ervaren werkelijkheid door. Het is waar gebeurd en daarom staat het in de bijbel. Tegelijk wordt het gebeuren in een *verhaal* gegoten, bij elkaar geharkt op één dag wat over een hele tijd speelt, een toespraak ingelast, die meer voor de hoorders van het verhaal lijkt te zijn geschreven, dan voor de aanwezigen op die dag. Het ware gebeuren wordt in de mooiste beelden verteld. Beelden die je meeneemt, beelden die jou meenemen.

Dat is ook precies de bedoeling: verbreiding, verbreding.

Pinksteren is in onze traditie o.m. het feest van de zending.

Wat zwart-wit heb ik dat geleerd als ‘de anderen vertellen hoe het zit’, hen ‘tot geloof brengen’. Wat best mensen afstoot natuurlijk. Begrijpelijk want dan probeer je jouw vuur in de ander te ontsteken.

Daar stuit ik alweer op een ontdekking. De ander moet jouw vuur niet hebben, maar jij kan de ander vertellen over zijn of haar eigen vuur, wat jij ziet. Dat vuurtje opporren.

Door het te voeden met aandacht en waardering. Dat is onze missie als kerk van Christus. Niet: wij hebben het en wij weten het en wij zijn zo vriendelijk om jou ook van onze inzichten en wijsheid te geven. Onnodig en onzin. God stort zijn Geest uit op alle vlees. De ander heeft het zelf, zich er al of niet van bewust. Je moet jouw vuur maar voor jezelf houden, je zult het nodig hebben en de ander krijgt zélf!

Zo bezien ga je anders kijken. Naar mensen. Naar vuur in mensen, naar hoe ze kijken en lopen. Ik zweer: zo ga je steeds meer kansen voor een nieuwe wereld ZIEN.

En dat is alweer een ontdekking, welhaast een bekering.

Ik dacht dat wij die nieuwe wereld van God moeten MAKEN. Ik deed wat ik kon. Als ik dat niet deed voelde ik me bezwaard tot schuldig. De moraal die we elkaar en onszelf oplegden werd hard. De vuistregels van de liefdeswijsheid van de hemel werden tot vuisten die slaan.

Arme ik en zovelen met mij. Het is zóveel mooier, en makkelijker. Je moet niets of niemand willen veranderen maar gevoelig worden voor de veranderingen in de ander, oplettend zijn op de kleinste beweging. Als het vuurtje bij de ander even oplaait je er aan warmen en een beetje doen

zoals de Pinkstergeest: wat blazen, aanblazen.

Ik heb daar straks nog een mooi gedicht bij.

Nóg één Pinksterthema tot slot, dat van de oecumene. Pinksteren is het geboortefeest van de Kerk. 23 jaar geleden bewust als startmoment van onze LBG gekozen.

We zijn allemaal op dezelfde dag jarig, spiritueel bezien. Dat vraagt erom om elkaar te feliciteren, elkaars verjaardag te bezoeken. Dat gaan we in Leiden aan het eind van de week doen. In de Marekerk komen zaterdagmiddag ‘alle christe-nen op één dag onder één dak’. Ik ben als voorzitter van de Raad van Kerken daarbij betrokken en kan een uniek gebeu-ren aankondigen: het is gelukt, alle kerken doen mee, de PKN, de Rooms Katholieke Kerk, de Reformatorische kerken en Evangelische groepen.

We gaan naar elkaar kijken en luisteren. Op het eind een

lied zingen en een tekst horen van de voor-reformatorische, door allen gewaardeerde kerkvorst Augustinus, 3e eeuw.

Er is zang en er zijn voordrachten. Er is een bundeling van ieders gedachten over a) wie ben je, b) wat doe je in de sa-menleving, c) hoe blijf je zelf reformeren. Ik ben superblij

dat we in deze Pinksterweek gaan beleven wat door de lan-delijk coödinator werd betiteld als ‘bijna wereldnieuws’.

Ik wil u vragen daar bij te zijn. Omdat het de week van Pinksteren is. Het feest van alle gelovigen bij elkaar, in alle talen met de Geest voor ieder!

Zichtbaar wordt in de onze stad de vonkenregen van Gods liefde. Het feest van de LIEFDE van en voor ALLEN.

Zó mooi uitgedrukt in dat liefdesgedicht van Sytze de Vries.

dat net als Hooglied in de Bijbel zo mooi is, dat het gehoord wordt als een lied op de vonkende liefde van God.

“Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen”.

Te vinden onder deze titel, van dichter Sytze de Vries

Het is te doen, je kunt het, een nieuwe wereld ligt in je handen, woont in je hart.

**Samenzang:** Gezang 687: 1+2(cantorij)+3

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# Gebedsintenties

**Cantorij:** ‘Christ be with me’ -

Charles Villiers Stanford (1852-1924)

Christ be with me,

Christ within me,

Christ behind me,

Christ before me,

Christ beside me,

Christ to win me,

Christ to comfort

and restore me.

Christ beneath me,

Christ above me,

Christ in quiet,

Christ in danger,

Christ in hearts of

all that love me,

Christ in mouth of

friend and stranger.

I bind unto myself today

the strong Name of the Trinity,

by invocation of the same,

the Three in One, and One in Three.

Of whom all nature hath creation,

eternal Father, Spirit, Word:

praise to the Lord of my salvation,

salvation is of Christ the Lord.

**Dankgebed** en voorbeden

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente en

**Cantorij: ‘**Holy Spirit, ever dwelling, in the holiest

realms of light’ – Herbert Howells (1892-1983)

Holy Spirit, ever dwelling

In the holiest realms of light;

Holy Spirit, ever brooding

O'er a world of gloom and night;

Holy Spirit, ever raising

Sons of earth to thrones on high;

Living, life-imparting Spirit,

Thee we praise and magnify.

Holy Spirit, ever living

As the Church's very life;

Holy Spirit, ever striving

Through her in a ceaseless strife;

Holy Spirit, ever forming

In the Church the mind of Christ;

Thee we praise with endless worship

For thy fruits and gifts unpriced.

Holy Spirit, ever working

Through the Church's ministry;

Quick'ning, strength'ning, and absolving,

Setting captive sinners free;

Holy Spirit, ever binding

Age to age and soul to soul

In a fellowship unending,

Thee we worship and extol.

**Samenzang**: Gezang 747: 1+2(cantorij)+5+8

*op aangeven van de voorganger: staande*

# Zending en zegen

# Vredegroet

**Uitleidend orgelspel: ‘**Veni Creator’- Maurice Durufle

U kunt deze dienst mee- of nabeleven via onze website

www.onder ‘Kerkomroep’

Eveneens zijn de gesproken teksten via de site beschikbaar

De **wijnstok** bloeit, de vijgenboom draagt, dit is het oogst-feest van welbehagen, compassie, liefde en recht. De beken zwellen. Dan gaat de **hemel** **open** en God stort zijn Geest met bakken uit over zijn mensen: kansen voor een nieuwe wereld.

Ik weet niet of u dat ook hebt, ik denk velen wel, dat je door zulke mooie woordbeelden **blij** **wordt**. Een woord roept een beeld op. Het beeld beweegt, betrekt jou in die beweging. Wat je hoort gebeurt, klanken werken: een nieuwe wereld doemt op, dient liefdevol aan, dringt op, dringt binnen. In jouw huis, in je groep, voor je het weet in jezelf. Na 50 dagen Pasen is dit Pinksteren: Christus-kracht, liefdes-kracht, voor iedereen. God geeft alles, kiept de hemel leeg.

Ik weet niet of u dat ook hebt, ik denk velen wel, dat je dat ziet, ziet gebeuren. Nog eerder bij een ander dan bij jezelf.

Die vlam boven je hoofd -is het je aura, je energie?- zie je zelf niet immers. Wel merk je het effect ervan. Het door-gloeit je. Stelt je in staat tot wat je dacht niet te kunnen.

Daar kan ik, ik denk velen, over meepraten.

Daarin ben ik wel veranderd. Ik ben stiller geworden. Nee, misschien is dat niet opgevallen… Ik bedoel dat ik gegroeid ben in het luisteren. Ik hoor steeds meer. Ik zie ook steeds meer, van die vlammen boven de hoofden van mensen, of met een bekender beeld: in ogen, in lichaamshouding, ik ervaar het met m’n ogen dicht. Word geroerd, intens blij: wat een mooi moment, een mooi mens, een mooi gesprek. Wat een hemelvuur op aarde. Dichtbij huis, in eigen huis.

Met dat beeld heb ik een bruggetje van het delen vanuit m’n

hart naar delen vanuit m’n hoofd, kennis, inzicht. Van medi-tatie naar uitleg die weer verdere kansen kan scheppen.

Wat is me dit jaar voor het eerst opgevallen? Je kunt het niet geloven, maar het ieder jaar wéér zo, al die 30 Pinkster-vieringen met u. Er ís iets nieuws, meer dan iets zelfs.

Ik moest wat bijstellen in mijn beeldvorming. Ik maar den-ken dat de vrienden van Jezus op die mooie Pinksterdag lekker buiten op het Tempelplein zijn als die nieuwe wind gaat waaien. Daar waren ze elke dag, om God te loven. Dus.

Nee, dus. Het is zo’n eenvoudig woordje dat je er overheen leest: ze zijn binnen, in HUIS. In hun huis of dat van vrien-den, ze voelen zich thuis, ze zijn thuis, als HET gebeurt.

Nu wil ik niet gaan zeggen dat de tempel er niet toe doet. Helemaal niet. Daar is de traditie die hen draagt. Daar is zijn mensen als reisgenoten op de religieuze/spirituele weg.

Net als in de kerk, hier nadrukkelijk, wordt ervaren. Kracht, rust, energie, verbinding met bekenden en onbekenden. De woorden, de verhalen, de gebruiken, de riten, daarin ge-beurt het, wordt gezaaid, word je wakker geschud, opgepord om in beweging te komen, de beweging van de Geest.

Waarom komt de Geest dan niet dáár, maar in een HUIS?!

Ik denk dat ik het weet, het eigenlijk al liet vallen, omdat je huis staat voor hoe jij bent. Dichterbij huis kan niet, dan IN je huis. Volkomen aanvaarding van hoe en wie jij bent. Niet door anderen de maat genomen, volkomen vrijheid om jezelf te zijn, de mens die jij ten diepste bent. Dat is de beste plek voor de Geest om te gaan waaien. Door je hele levens-huis gaat het, alles doet mee: wat een kansen liggen er!

Een tweede verrassing doe ik voortdurend op. Niet dat ik het al niet wist, maar het is zó doordringend, overal aan-wezig. Dat is dat HET GEBEURT. Vat het niet op als aan-moediging tot laksheid, maar je hoeft er niets aan te doen, je kunt er nauwelijks iets aan doen. Het gebeurt. De kansen liggen er. Je ziet ze als je ook meer gaat kijken dan gezien willen worden, meer gaat luisteren dan praten. Overal om je heen, in gebeurtenissen, ontmoetingen met alles en iedereen.

Pinksteren is in onze traditie o.m. het feest van de zending. Wat zwart-wit heb ik dat geleerd als ‘de anderen vertellen hoe het zit’, hen ‘tot geloof brengen’. Wat best mensen af-stoot natuurlijk. Begrijpelijk want dan probeer je jouw vuur in de ander te ontsteken. En dat is ook zo’n ontdekking. Al lang geleden gedaan, maar ik haal ‘m toch weer op, omdat die niet vanzelfsprekend is. De ander moet jouw vuur niet heb-ben, maar jij kan de ander vertellen over zijn of haar eigen vuur, wat jij ziet, en de ander niet. Dat vuurtje opporren.

Door het te voeden met aandacht en waardering. Dat is onze missie als kerk van Christus. Niet: wij hebben het en wij weten het en wij zijn zo vriendelijk om jou ook van onze in-zichten en wijsheid te geven. Onnodig en onzin. God stort zijn Geest uit op alle vlees. De ander heeft het zelf, zich er al of niet van bewust. Je moet jouw vuur maar voor jezelf houden, je zult het nodig hebben en de ander krijgt zélf!

Zo bezien ga je echt anders kijken. Naar mensen. Naar vuur in mensen, naar hoe ze kijken en lopen. Ik zweer: zo ga je steeds meer kansen voor een nieuwe wereld zien.

En dat is voor mij wel een bekering. Ik dacht dat wij die nieuwe wereld van God moeten MAKEN. Ik deed wat ik kon,

of niet, en dan voelde ik me bezwaard tot schuldig. De mo-raal die ik mezelf oplegde werd hard. De vuistregels van de liefdeswijsheid van de hemel werden tot vuisten die slaan.

Arme ik en zovelen met mij.

Het is zóveel mooier, en makkelijker, is mijn vernieuwde ont-dekking op Pinksteren. Je moet niets of niemand willen ver-anderen maar gevoelig worden voor de veranderingen in de ander, oplettend zijn op de kleinste beweging. Als het vuur-tje bij de ander even oplaait je er aan warmen en een beetje doen zoals de Pinkstergeest: wat blazen, aanblazen.

Ik wil u vragen zó over zending en missie te denken en zó ook met de mensen die op je weg zijn om te gaan. Jij hoeft hen geen vuur te geven, dat krijgen ze van God. Het is aan jou om het niet uit te blazen, om het te voeden. Niet met jouw eigen vuur er bij of er overheen, nee, het eigen vuur!

Ik heb daar straks nog een mooi gedicht bij.

Heb ik nog méér? O mensen, zoveel. Wat kies ik als laatste verrassing voor nu? Het motief van de oecumene. Pinksteren is het geboortefeest van de Kerk, van onze LBG, en van alle geloofsgemeenschappen. We zijn allemaal op dezelfde dag jarig, spiritueel bezien. Dat vraagt er om om elkaar te feli-citeren, elkaars verjaardag te bezoeken. Dat gaan we in Leiden aan het eind van de week doen. In de Marekerk ko-men zaterdagmiddag ‘alle christenen op één dag onder één dak’. Ik ben als voorzitter van de Raad van Kerken daarbij betrokken en kan een uniek gebeuren aankondigen: het is gelukt, alle kerken doen mee, de PKN, de Rooms Katholieke Kerk, de Reformatorische kerken en Evangelische groepen.

We gaan naar elkaar kijken en luisteren. Op het eind een

lied zingen en een tekst horen van de voor-reformatorische, door allen gewaardeerde kerkvorst Augustinus, 3e eeuw.

Er is zang en er zijn voordrachten. Er is een bundeling van ieders gedachten over a) wie ben je, b) wat doe je in de sa-menleving, c) hoe blijf je zelf reformeren. Ik ben superblij

dat we in deze Pinksterweek gaan beleven wat door de lan-delijk coödinator werd betiteld als ‘bijna wereldnieuws’.

Ik wil u vragen deze visie op oecumene over te nemen en uit te dragen. Niet dat je één kerk moet worden, één grote or-ganisatie. Nog minder dat je in discussie gaat over je geloof.

Nee, dat je, met mijn ontdekking, naar elkaar gaat kijken en luisteren, tot je de vlammen van de Geest ziet en die voeden.

Dat is de oecumene van Pinksteren.

Het feest van de LIEFDE van en voor ALLEN.

Zó mooi uitgedrukt in dat liefdesgedicht van Sytze de Vries.

dat net als Hooglied in de Bijbel zo mooi is, dat het gehoord wordt als een lied op de vonkende liefde van God.

“Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen”.

Het is te doen, je kunt het, een nieuwe wereld ligt in je handen, woont in je hart.

Op zondag 22 mei 1994 was het Pinksteren. Buiten was een gevoelstemperatuur van 13 graden. Het zal door de grote gaskachels binnen iets aangenamer zijn geweest, maar hier liep de gevoelstemperatuur op tot 37 graden. Hier werd een nieuwe wijkgemeente geboren, nu 23 jaar geleden. Ontstaan uit maar liefst vier kleine geloofsgemeenschappen, verspreid over vier kerken, die gesloten waren of op dat moment wer-den. Een nieuw elan met dezelfde mensen. Een groter aantal betrokken mensen dan die eerdere groepen bij elkaar. De energie laaide op. De LBG werd geboren en bleek direct te kunnen lopen, praten en schrijven. Wat hebben de mensen van dat eerste uur veel inspiratie gehad en gebracht. Hen dankbaar zijn we, en allen die volgden. Velen zijn er nog, nog meerderen hebben Leiden weer verlaten, en er kwamen anderen terug. De LBG is een echte binnenstadsgemeente geworden, met grote aandacht voor onze gezamenlijke Bron, de bijbel en ons geloof, voor elkaar als mensen die hier samenkomen, ieder op eigen wijze. Voor dit gebouw als kathedraal van licht, voor de ligging midden in de stad, tussen de cultuurcentra, een echte citykerk zijn we.

Dat vieren we elk jaar op Pinksteren omdat we bij al ons eigen enthousiasme en gepaste trots leven van de Wind, ademen op de Geest van God.

Ontmoetingsdag 10 juni 12.30-1600 uur