**ORDE VAN DIENST**

**voor ‘reminiscere’- ‘*gedenk uw barmhartigheid’***

**de 2e zondag van de VEERTIGDAGENTIJD**

**op 12 maart 2017**

**liturgische kleur: paars**

**thema:**

 ***‘door de hemel omgeven…’***

in deze dienst worden ambtsdragers bevestigd

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Sander Booij

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Inleidend orgelspel**

**Ruim 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:**

“Denk, God, aan uw barmhartigheid en uw vriendschap,

want die zijn er van eeuwig” (Psalm 25:6)

**Samenzang:** Psalm 25: 6+7+8

**Woord ter voorbereiding**

Vorige week was de zondag van roepen dat wordt gehoord. Vandaag is het de zondag van het grote omhelzen. Door de hemel. In oneindige, onstuimig tedere liefde.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God die hemel en aarde maakt, die eeuwig trouw is. Die ons nooit laat vallen, maar aan het hart drukt.

Laat binnenkomen: genade, barmhartigheid en vrede van God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Gedachten over God kunnen veranderen. Veranderen voortdurend. Zijn voor iedereen anders. In al die verschillen is God niet HETzelfde, wel Dezelfde. Dát kan geen mens ooit veranderen… God is altijd zo geweest en zal altijd *zó* blijven: barmhartig en genadig. Eén en al ontferming. De liefde zelf.

Van eeuwig! Door met dit ‘Heilgeheim’ verbinding te zoeken

word je er door omgeven, zacht aangeraakt, ervan vervuld…

 **KYRIEGEBED**

**Stilte**

God, nu wij U zoeken, laat U vinden. Zoek ons als we maar niet kunnen vinden. Maak Uw wegen bekend door Woord en Geest. U bent ons ‘allerhoogst en eeuwig goed’. Van U verwachten we het: ons heil voor nu en altijd, liefde van eeuwig.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Stilte**

God, nu wij U aanspreken, op Uzelf, op wie U bent van voor de grondlegging van de wereld, pleiten we niet op eventuele

rechten maar op Uw genade, hemelse liefde zonder voorwaarden. Die ons neemt zoals we waren om ons te laten groeien tot wie we ten diepste zijn: geliefden, vol liefde.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Stilte**

God, nu wij Uw Stem uit het vuur gehoor geven. Nu wij ieder voor zich en samen opklimmen tot U, het hoogste, de hemel…

Laat Uw vreugde om ons groot zijn. Vertrouw ons Uzelf toe. Uw hemelse gaven voor ons en onze wereld. Uw wijsheid, Uw wegen, Uw liefde, Uw heling en heil, Uw vrede voor allen.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Bemoediging** (Johannes 14: 27)

Ter bemoediging het woord van Jezus, tegen de achtergrond van zijn heengaan, zijn weerkeer naar zijn Vader:

“Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die de wereld je geven kan duurt maar kort. Mijn vrede blijft altijd bij jullie”.

**Samenzang**: Gezang 1014

 **DIENST van de SCHRIFT**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

God, nu ook wij worden aangemoedigd ónze barmhartigheid en vriendschap te gedenken…, worden we ons bewust van onze, vaak diep verscholen, liefde voor U, met heel ons hart en onze ziel en ons verstand…., wijden we ons volkomen toe aan Uw woorden, volgen we het spoor van Uw daden, laten we de rookwolken van Uw vurige liefde over ons heen komen.

**Samenzang:** projectlied bij de veertig dagen

**Project voor de veertigdagen**

*hierna gaan de kinderen naar de nevendienst*

**Gesprek met de kinderen** over ‘waar is de hemel?’

**Inleiding** op de lezingen

**Mozes** gaat de **berg** op, naar de hemel. Wordt hartelijkst ontvangen. Krijgt hemelse woorden voor de aarde over de waarden van het leven. In die woorden woont God op aarde.

Dat bezingt het lied ‘uit uw hemel zonder grenzen’.

De Evangelielezing maakt ons deelgenoot van het gesprek bij de bron tussen Jezus en de Samaritaanse. Over waar God is.

Ver? Dichtbij, maar opgesloten in ieders eigen gelijk? Nee!

Met het thema: ‘de hemel omgeeft je, omhelst je’.

**Schriftlezing:** Exodus 24: 12-18

door Kathelijne Alblas

**Samenzang:** Gezang 527

**Schriftlezing:** Johannes 4:7-10 + 19-23

**Samenzang**: Gezang 653: 1+3+4

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

*Dit is de tekst zoals voorbereid, tijdens het uitspreken ‘gaat het altijd weer wat anders’.*

Kuch, kuch… klop Het geluid doet het gelukkig... Noodgedwongen vroeg ik me af, stel dat het toch nog niet goed werkt, wat dan? Moet ik dan met alle geweld toch op deze kansel staan? Eerlijk gezegd bekruipt me, als ik de kansel beklim, wel eens het gevoel van ‘is dit wel de goede plek?’ Dat heb ik sinds rabbijn Soetendorp opmerkte ‘wat is die kansel van jou toch hoog, in de Sjoel staan we tussen de mensen, leiden de dienst als één van hen’.

Heeft hij een punt? Kan de kansel niet gauw een ‘ivoren toren’ worden, met grote woorden los van de werkelijkheid? Of lezenaar wat de redenaar in de voorganger oproept?

Het lijkt ook mij oorspronkelijker en beter te doen, zoals we dat op Goede Vrijdag doen: aan de Maaltijd, in de kring. Met alle mensen die straks elkaars hand zoeken, nadat ze brood en wijn hebben gedeeld. Dán iets zeggen, zelf haast verborgen, in de kring, meedelend in het geheim…. Niet als de weter, laat staan bet-weter achter katheder of op de kansel….?

Er valt nóg iets op: In de Sjoel is het Woord dominant aanwezig, in de grote rol, die met veel vertoon uit de heilige kast gehaald wordt, tussen de mensen door gedragen vóór die gelezen wordt. In de kerken lijkt het Boek der boeken meer ‘een boekje’, dat de voorganger open doet, een object, méér lijdend voorwerp dan het eigenlijke onderwerp.

Als ik hier uit praktische overwegingen toch sta, met vreugde, dan moet wel duidelijk zijn dat het niet om het spreken en preken van de dominee gaat maar om het spreken van God. Waarvan een mens de gehoorzame dienaar is…

Mozes, de grote profeet heeft geen kansel. Is geen spreker, maar dienstwillige dienaar. Soms onwillig net als elke profeet. Helpt mensen op weg naar het beloofde land, door zelf op weg te zijn. Met hulp van Hogerhand. Met de normen en waarden van ‘de berg’ in de hand, die tien woorden, als handvatten voor het concrete leven.

“Je moet de mensen leren om zich daaraan te houden”. Daar is het om begonnen als hij de berg bestijgt. Hij gaat de gouden regels ontvangen voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. De ‘wet’, niet opgelegd vanuit macht om macht uit te oefenen, geschonken vanuit de grootst denkbare liefde om mensen het goede leven te leren. Mozes daalt straks niet met lege handen de berg af. Hij neemt de geesteswereld van de berg mee, de kern van onze godsdienst…

Goed te bedenken op 15 maart. Onze traditie, die van Mozes en de berg, wijst een weg. Heroverweeg je keus als die niet uit volstrekte liefde is gemaakt. Als die bepaald wordt door negatieve gevoelens over andere mensen, angst, verzet, bezitsdrang, macht, onverschilligheid ten aanzien van milieu en mens. Het stemadvies van de Berg is duidelijk: ‘compassie is het kompas’. Laat barmhartigheid en vriendschap, waaraan wij God graag houden, je keus bepalen.

Voor alle duidelijkheid heeft de jood Christus ons daarover meer geleerd. Als ook hij een berg beklimt, als piekervaring, om God intenser te ervaren, komt hij in een stralend licht te staan, in gezelschap van Mozes en Elia. Daar spreken ze over de exodus van Jezus, de uittocht uit dit bestaan. Daar kijken ze vooruit naar de wereld zoals die in Gods dromen altijd moet zijn geweest. De wereld die hij belichaamde. De jood Christus heeft de gouden woorden van Mozes vervult, vol gemaakt, vóór gedaan. Is daarin voorgegaan. Trok een voetspoor van ‘barmhartigheid en vriendschap‘ door de woestijn van onze wereld.

Vóór we zijn lijden bij zijn sterven doorleven in de Goede Week, is dit de tijd om zijn lijden aan het leven mee te beleven. Zijn compassie en actie voor verlorenen, uitgeslotenen, hulpbehoevenden, mislukte en ontspoorde mensen. Verzoening door recht te doen, vrede door vergeving en verandering. Als wij vandaag op Reminiscere God houden aan zijn barmhartigheid en vriendschap voor ons, kan dat niet los gemaakt worden van onszelf te houden aan barmhartigheid en vriendschap, de gouden woorden, belichaamd in Christus.

Op de hoogtepunten van Godsnabijheid, bij Mozes en Jezus

is er maar één conclusie: Let op, blijf op weg, laat je niet ontmoedigen of afleiden, volg Hem. Wees ‘barmhartigheid en vriendschap, op Reminiscere en altijd… Wees Hem!

Zullen we, nu we hier toch samen zijn, en het er vandeweek waarschijnlijk niet zo van komt, ons daar even in oefenen? Net als Mozes: de berg op.

Dat kan gewoon hier. In gedachten, in de geest.

Het is wel een hele klim.

Je moet boven jezelf uit zien te komen, over je eigen schaduw springen, de zwaartekracht van alles wat je neerhaalt zien te overwinnen.

Steeds stiller wordt het om je heen, steeds ijler de lucht. Je voelt het haast lichamelijk.

Het heeft tijd nodig.

Je hoorde van Mozes dat die van te voren zich goed moest realiseren dat het bezoek aan berg niet vrijblijvend kan zijn, zó vind je niets en niemand, alleen woestheid en leegte.

Ook dat je geduld moet hebben, niet op jouw tijd, ook niet op een geheimzinnige Gods tijd, maar als dat samenvalt, als de tijd alle tijd omvat.

Daar heeft Mozes een week voor nodig.

Een hele scheppingsweek. Zes dagen lang is de berg bedekt door de wolk. Zie je niets, kan je geen kant op.

Het is een duisternis die niet beangstigt maar verlangen versterkt naar het licht.

Een stilte waarin het aankomende spreken ruimte vindt.

Op de zevende dag, de dag van God zeg maar. Dan, dan pas, juist dan, komt er beweging… klinkt de Stem van God.

Daarop volgt, veertig dagen, van samen zijn, van verbinding op het hoogste niveau. Thuis bij de hemel.

Die tijd is nodig, als toerusting voor het leven van alle dag, in de gewone wereld.

Dat ‘in de zevende hemel zijn’ is niet doel maar tool/middel, toerusting. Versterking van het visioen van waar het op uit loopt met jou en deze wereld. Die vrede en liefde, van eeuwig, die neerdaalt, als regen doordringt in de dorre aarde van je gedachten en beperkingen.

Om dat te bereiken daal je weer af.

Als nieuwgeborene, met een duidelijke roeping en bestemming. Om alles te doen wat je zag en hoorde, wat je weet van het onuitwisbaar schrift op die harde stenen, op het netvlies van je zielenoog gebrand.

Dat afdalen, ‘incarneren’ is het moeilijkste.

Dat brengt mensen in verwarring.

Dat voelt eenzaam, onbegrepen, zo ver verwijderd van het vuur op de berg, dat liefdesvuur waarin je God vermoed, weet. Hoe houd je dat vast in het alledaagse bestaan, waar is de hemel hier en nu?

De vraag van altijd en in het bijzonder van deze week in de concrete politiek: hoe krijg je idealen op de maat van de werkelijkheid? Durf je echt af te dalen in het kleinste, onmogelijkste?

Om een verrassend antwoord hierop te laten zien, liet ik de lezing over de verheerlijking op de berg achterwege. Dat kwam toch wel naar voren en daarvan zingen we straks.

In plaats daarvan ontdekten we in het evangelie voor gevorderden hoe de Samaritaanse vrouw de hemel vindt, in haar godverlaten armoede en eenzaamheid. Ze doet wat ze elke dag doet. Gewoon zoals iedereen. Zij minder dan dat: als uitgestotene komt ze naar de bron als er niemand is.

Tot er plotseling iemand is. Alleen. Onverwacht. Een vreemde, buitenlander, jood. Niet gevaarlijk, maar hulp vragend. Alsof hij haar nodig heeft.

Ja, hij hééft haar nodig, voor zijn missie, zijn zelfrealisatie. Hij heeft haar nodig om te doen, zoals God. Te kijken als God, lief te hebben als God. Dát komt binnen.

Dan breekt zij.

Zij de Samaritaanse, gekend en niet afgewezen, bemind door een vreemde-vol-van-God. Wat is dit?

De hemel op aarde. In haar barre werkelijkheid. In haar eenzaamheid. Buiten de gebaande wegen. Klopt dit wel?

Dan volgt een bijzonder indringende ‘uitsmijter’.

Vanuit dit besef is dit hét moment voor een klemmende vraag: ‘waar moet je God aanbidden?’ betekent ook ‘waar kan je God vinden’. Jullie zeggen in de tempel in Jeruzalem, en wij denken op de berg Gerizim.

Vóór je nu schouderophalend denkt: ze hebben alle twee gelijk, en ze reiken elkaar de hand… Zo’n echte ‘polderoplossing’. Nee! Het is geen van beide! Het antwoord gaat véél verder: het is ‘nergens’ of ‘overal, waar je je waarachtig openstelt’.

Dit is dus typisch zo’n moment ‘voor gevorderden’. ‘Het kan overal’ is wel een mooie conclusie, maar niet het antwoord. De tijd komt dat je aanbidt, niet meer op één speciale plek, maar in geest en waarachtigheid. Heilige plaatsen, woorden en riten, overstegen. Steeds meer op die innerlijke berg, altijd bij je.

Dat ontdekte de vrouw voor ons allen. Overal en altijd als je de liefde van eeuwig ervaart, hoe dan ook, waar dan ook, door wie dan ook, omarmt de hemel je. Als je je daaraan durft toe te vertrouwen weet je dat het niet alleen in die bewuste ervaring van een omarming is, maar ook geloven zonder te zien; je bent door God/de hemelH omgeven.

**Samenzang:** Gezang 545

*op aangeven van de voorganger: staande*

 **BEVESTIGING van AMBTSDRAGERS**

**Inleiding**

**Belofte en bevestiging** van

* Jan Hulzinga tot ouderling
* Ruurd Salverda tot ouderling
* Metha van Vliet tot ouderling-kerkrentmeester

**Vraag aan de gemeente,**

**beantwoord door allen met: JA, MET DE HULP VAN GOD!**

**Samenzang** (staande): ‘Het liefste van overzee’ 43: 1+3+4

wilt u blijven staan voor de eerste gebedsintentie

  **DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

**Dankgebed en voorbeden**

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Collecte,**

met verdere mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang (**staande)**:** ‘Tussentijds’ 216

**Zending en zegen**

**Vredegroet**

**Uitleidend orgelspel**

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.