**ORDE VAN DIENST**

**voor de viering van zondag Jubilate (*jubelt!)***

**op 7 mei 2017**

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

**thema:**

***‘vleugels krijgen’***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Anton Doornhein

muzikale medewerking verlenen:

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Orgelspel voor de dienst

Enkele minuten voor aanvang van de dienst komen

de dienstdoende kerkenraadsleden de kerkruimte binnen.

# Welkom door Simon van Wijlen, ouderling van dienst

**VOORBEREIDING**

**(staande)**

**Introïtustekst:**

‘Juich voor God, alle volken!

Zing een lied voor hem, want hij is de hoogste God’.

**Samenzang:** Lied 645: 1+2(cantorij)+3+4(cantorij)+5+6

**Woord ter voorbereiding**

Tenslotte kraait de haan. Het morgenlicht

springt als een hinde uit het struikgewas.

Ik laat het dal van de nacht achter mij

En voor mij ligt een vlakte, uw dag.

Ik voel, nu de warmte zich nestelt,

Hoe koud de duisternis was. Verzet

Wekte zij, ik dreef van het zweet.

Licht is overgave, wijst mij uw weg

naar de rivier waar ik me languit

neerleggen kan tot ik gereinigd ben

*(Anton Ent, Liedboek pag 194)*

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

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

Genade, vrede en barmhartigheid voor u, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Het blíjft maar Pasen, 50 dagen lang. We jubelen het uit, met de introïtustekst en het openingslied. We halen ons hart op aan de verhalen. Die beroeren de snaren van onze ziel.

Die geven nieuwe kracht, hemelkracht. Met het thema van vanmorgen: die geven je vleugels.

Stellen we ons daarvoor open in het Kyriegebed.

**Kyriegebed**

**Stilte**

# God, hier zijn wij, niet altijd hooggestemd, eerlijk gezegd. Ook niet van die hoogvliegers.Vaker moet U ons op adelaarsvleugels dragen, ons opvangen, tot we kunnen vliegen op eigen kracht. Hier zijn we zoals we zijn, werp ons in de ruimte.

# Cantorij: “Kyrie, eleison”

**Stilte**

God, hier zijn wij, met allen in onze gedachten die op krach-ten moeten komen. Beschadigd en verzwakt door het leven.

We bidden voor allen die zich herkennen in de woorden:

# ‘Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald Wie heeft dat onbevangen kind vermoord dat altijd opstaat als het valt Wie boog jouw rechte rug, trapte je speelgoed stuk Wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht? Wie is er zo aan jou voorbijgegaan, wie verraadt hier jouw geloof Wie hield zich voor het kraaien van de haan na de derde keer nog doof Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?’ Cantorij: “Kyrie, eleison”

**Stilte**

# God, hier zijn wij, al voelt onze wereld soms godverlaten, hier wordt de hoop aangevuurd, dat U er bent. Dat U nabij bent. Dat er wel tijden kunnen zijn donker als de nacht, zwart als de dood, maar dat we op de 2e of 3e dag zullen opstaan, lachen, juichen en leven. Cantorij: “Kyrie, eleison”

# Bemoediging van de profeet Hosea (6,2)

‘Komt, laten we ons verbinden met de EEUWIGE, onze God.

Na twee dagen laat Hij ons herleven, ten derde dag zal Hij ons doen opstaan. We zullen weer voor zijn aanschijn leven’.

**Cantorij:** Easter anthem - John Scott (1956-2015)

Christ our passover is sacrificed for us;

Therefore let us keep the feast.

Not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness,

But with the unleavened bread of sincerity and truth.

Christ being raised from the dead dieth no more.

Death hath no more dominion over him.

For in that he died, he died unto sin once;

But in that he liveth, he liveth unto God.

Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin;

But alive unto God through Jesus Christ our Lord.

Christ is risen from the dead

And become the first-fruits of them that slept.

For since by man came death;

By man came also the resurrection of the dead.

For as in Adam all die,

Even so in Christ shall all be made alive.

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.

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

Fluister het mij in, God, ik zal het goede denken.

Spoor me aan, God, ik zal het goede doen.

Verlok me, God, ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, God, ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, God, ik zal het goede nooit verliezen’

        Augustinus, liedboek  p 1158

**Gesprek** met de kinderen

# Inleiding tot de lezingen

Het blijft maar Pasen, 50 dagen lang, een volheid, dus eigenlijk altijd, is het Pasen. De bijbelgedeeltes daarover zijn kort. Er is veel meer over te  vertellen. Dat kon er vast

niet meer bij. Of misschien mag je dat er zelf bijschrijven, op de witte bladzijden achterin… Dat doen we vandaag, in de week van bevrijdingsdag. Vrijheid doorgeven plaatsen we vandaag in het verband van voortdurend vrij worden, vleugels krijgen. Hosea’s hoopprofetie hoorden we al. Kathelijne leest uit de troostprofetie van Jesaja en uit het Evangelie komt ons het juichende verhaal tegemoet van de leerlingen, die na Jezus heengaan, dóórgaan.

**Schriftlezing:** Jesaja 40: 21-31

door Kathelijne Alblas

**Samenzang**: Lied 146a: 1+2(cantorij)+5

**Schriftlezing:** Lucas 24: 44-52

**Cantorij**: Gloria – Martin Shaw (1875-1958)

**Lezing kerntekst:**

*‘Mensen die op de Heer vertrouwen krijgen nieuwe kracht, ze zijn zo sterk als een adelaar met krachtige vleugels’.*

**Samenzang:** Lied 834: 1+2(cantorij)+3

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

Vleugels krijgen, wie wil dat niet? Je losjes laten mee bewegen op de luchtstroom, omhoog, omlaag. Je vleugels

haast stil, in volle vlucht. Zó leven. Zou God het zo bedoeld hebben?!

Jesaja kiest daarvoor het beeld van de adelaar met krachtige vleugels. Kracht, heel bijzondere kracht: sterke soldaten zakken in elkaar, maar wie op de Heer vertrouwen lopen zonder moe te worden, zij krijgen nieuwe kracht. Zo staat dat in de heilige boeken. Het staat daar omdat het waar is, zo ervaren, door mensen zoals wij.

Als ik de leerlingen van Jezus terug zie gaan naar de stad, in de tweede lezing, dan hebben ze vleugels: ‘vol vreugde en nieuwe kracht’ gaan ze hun eigen wereld weer in. Net als wij dat straks weer doen.

Wat kunnen wij doen om vleugels te krijgen? Om dat te ontdekken lezen we met de vinger langs de tekst het Evangelie. Lees mee, kijk mee, denk mee….

Ik zet telkens een zinnetje in de schijnwerpers.

Het is alsof Jezus weer bij hen is. Nee, hij is er gewoon, hoe dan ook. Hij spreekt. ‘Ik had jullie al eerder gezegd: álles wat over mij in de heilige boeken staat moet gebeuren’.

Die boeken doen er toe. De term valt in variaties drie keer achter elkaar. Als je het dát niet hoort!

Die heilige boeken zijn Wet/Thora, Profeten en Psalmen, de bijbel van Jezus, het Oude Testament, of beter het Eerste Testament, het Basis-Testament. Dat is voor hem bron van nieuwe kracht, de bron waaruit de stroom voortkomt die je draagt.

*Wat* zeggen de heilige boeken over de geloofsweg, die van het volk, van de Messias? Die spreken over lijden en opstaan. Zoals de brontekst uit Hosea dat zegt: Na twee dagen laat Hij ons herleven, ten derde dag zal Hij ons doen opstaan. We zullen weer voor zijn aanschijn leven’. Hij zwijgt even. Zie je? Ziet je het nu?!

Daar kan je nog lang over doordenken. Dat is verdieping en reflectie waard. Dat geeft telkens weer en meer kracht.

En er is méér.

‘Er staat óók in de heilige boeken dat namens de messias het geode nieuws verteld moet worden aan alle volken’.

OK, laten we ons op die woorden richten. Er is méér belangrijks dan het lijden en sterven en opstaan. Net na Pasen gaat dát over Hem, al zal hun levensweg ook zo kunnen gaan.

Het volgende gaat over hen. Wat hen te doen staat, nu Hij is opgestaan. Dat verlangt dat zij óók opstaan. Midden in het leven, wel te verstaan. Om het goede nieuws te vertellen.

Er is een direct verband tussen zijn opstanding en hun op-staan. Hij staat met hen op, in hen, door hen. Zo vaak en overal als zij namens hem spreken en handelen.

Voor we kijken naar WAT ze moeten vertellen de vraag aan WIE. Het blijkt dat dit niet een verhaal voor de kerk is, maar voor alle volken, niet alleen voor de gelovigen maar voor de hele wereld. Dat is wel even schrikken. Ik zie gefronste wenkbrauwen…. Was dat nog niet zo opgevallen? Klopt! De kerk heeft het goede nieuws met messias en al als eigendom opgeëist. Bepaald wie er wel en niet in aanmerking komen voor de goede boodschap, en de doorleving ervan.

En dat gebeurt nog altijd. Door voorwaarden te stellen. Je moet de katholieke leer aanvaarden om ter communie te mogen. Je moet gedoopt zijn om je kinderen te laten dopen en belijdenis doen vóór aan het avondmaal te gaan. Je moet lid van de kerk zijn om in de kerk te mogen trouwen. Het klinkt vertrouwd en niet onlogisch, maar is dit wat de Opgestane bedoelt met die onbegrensde aanduiding ‘alle volken’?! Dus niet! Wat betekent dat?

Ik stem graag in met de missionaire theologen die simpelweg stellen: ‘de kerk is er voor de wereld’. Een naar binnen en op zichzelf gerichte kerk is een ‘clubje’. Alle kerk is *city-kerk*, kerk voor stad en samenleving, of ze is *geen kerk’*.

Dat lijkt me de onontkoombare boodschap van deze tekst.

Nu we hebben gehoord aan WIE het goede nieuws verteld moet worden komen we toe aan WAT de inhoud daarvan is.

Wat zou je denken?

Een vertrouwd antwoord is ‘dat Christus is gestorven voor onze zonden’. Is dat niet goed? Bijna, maar nog niet helemaal. Het is, zeg, de halve boodschap.

De Heidelberg Catechismus (denk ik) voegt er aan toe wat helaas zelden in één adem genoemd wordt in onze kerken: ‘’gestorven voor onze zonden’ en ‘opgewekt tot onze heiligmaking’. Dat is helemaal volgens de heilige boeken.

DE HOOFDboodschap is: ‘begin een nieuw leven’.

Precies zoals Hosea dat zegt in de naam van God. “Komt

laten we ons verbinden met de EEUWIGE, onze God” Ons bekeren, omkeren, toekeren, náár… ons richten op!

Dáár gaat het dus om. Dit is de clou. Dit wil de Opgestane van ons. Dit wil de Vader in de hemel met ons. Zo is dat geschreven en zo gebeurt dat!

De mooie profetentaal van ‘op de tweede dag herleven en op de derde dag opstaan’ slaat op hetzelfde en geeft er nuan

cering aan. Het is niet van ‘huppelakee’. Het is een proces dat ook niet 1-2-3 klaar is. Het zal wel altijd weer zó gaan.

Zoals met de messias. Dat was al bekend, door de heilige boeken, door de daarin beschreven geloofservaring.

Om te herleven heb je nieuwe kracht nodig, toch?

Wel, daar komt de vergeving van zonden in beeld. Net als bij de profeten. De last van je verleden moet wel van je schouders, anders kom je niet vooruit, laat staan ‘in de lucht’.

Opmerkelijk is de vergeving niet aan een *voorwaarde* geboden wordt in de trant van ‘geloof dit en geloof dat’. Alleen met een *doel*: het moet wel dienstbaar zijn aan jouw nieuwe begin.

Als je dat niet wilt, gewoon lekker door blijven akkeren, dan zou vergeving een slaapmiddel zijn, niets daarvan. Vergeving volgt op en begeleidt het nieuwe leven. Zonder nieuw leven geen vergeving. Ik bedenk het niet…. Ik hoor het!

Vergeving maakt je los van wat je terneerdrukt, dat maakt je lichter. Een pak van je hart. Dat is het doel van vergeving. Alles wat nodig is om als ‘herboren’ te voelen, ‘met Christus opgestaan’. Woorden die dat bewerken, gedachten die dat bemiddelen, riten, daden die dat uitdrukken, die eb je nodig om weer ‘de lucht in te durven’ als je bent neergestort.

Om weer naar buiten te gaan als je je hebt opgesloten, uit schaamte, of onmacht, uit angst. Die vleugels van je die werden gebroken in de volle vreugde van hun vlucht, dat die weer genezen worden, zodat je je vleugels kunt uitslaan.

Dát moet de wereld horen als het goede nieuws van de messias. Dat is de kracht die de Paasgetuigen, en voor hen door alle generaties, mensen hebben ervaren als ‘hemelse kracht’.

Moet je om die hemelse kracht te ontvangen dan niet eerst IN Jezus geloven? Ik begrijp de vraag en hoor de worsteling met wat je misschien geleerd is, maar het is toch ‘NEE’.

Geloven IN Jezus wordt zo maar weer allerlei waarheden OVER Jezus geloven. Dat is lastig, want wie omschrijft en bepaalt die dan? Ik pleit ervoor om het ander te zeggen: je moet Jezus GELOVEN (zonder ‘in’), geloven op zijn woord. Zijn woord geloven, en dat luidt dat je nieuwe kracht krijgt, precies zoals de profeten dat ook al in Gods naam verkondigden. Geloven is vertrouwen. Je moet geloven, er op vertrouwen dat God je fouten vergeeft als je een nieuw leven begint, of: om een nieuw leven te beginnen. Nu, hier en nu. Zolang je leeft. Op aarde. Samen met anderen.

Daarom ook niet alleen of dit voor jezelf gehouden. Er zijn zoveel mensen om je heen die mee kunnen doen. Die er op wachten om door jouw vrijheid en vreugde aangestoken te worden. Er zijn er heel wat die dat al doen, ook buiten de duiventil van de kerkelijke organisatie. Je hoeft niet veel te doen. Alleen wat te wapperen met je vleugels. Laten zien hoe vrij je bent, hoe je vrij bent. Hoe jij je durft wagen in zoveel lucht, gedragen door de stroom. Die geen naam hoeft te krijgen om te doen wat die stroom als vanzelf doet: jou dragen, op adelaarsvleugels, om je te leren vliegen op eigen kracht. Jouw vleugels krachtig uitslaan: ‘ik ben een vrije vogel, een vogel van God, en jij ook’.

Zullen we het goede nieuws gaan uit kwateren, met hart en ziel? Ons mee laten drijven door de geest van de Opgestane, de adem van God?

Je had het niet in de gaten misschien, maar je hebt al luisterend naar de heilige boeken en meelevend met de discipelen, toen het even leek alsof Hij er was, en je durfde te vertrouwen dát Hij er was…. Vleugels gekregen!

**Samenzang:** Lied 659: 1(cantorij)+2+3(cantorij)+4+5(cantorij)+6

*op aangeven van de voorganger: staande*

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# Gebedsintenties

**Cantorij**: ‘Jesu bleibet meine Freude’

– Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Jesus bleibet meine Freude,

Meines Herzens Trost und Saft,

Jesus wehret allem Leide,

Er ist meines Lebens Kraft,

Meiner Augen Lust und Sonne,

Meiner Seele Schatz und Wonne;

Darum lass ich Jesum nicht

Aus dem Herzen und Gesicht.

**Dankgebed** en voorbeden

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente en

**Cantorij:** Come ye faithfull – R.S. Thatcher (1888-1957)

1. Come, ye faithful, raise the strain

Of triumphant gladness;

God hath brought His Israel

Into joy from sadness

'Tis the spring of souls today:

Christ hath burst His prison

And from three days' sleep in death

As a sun hath risen.

2. Now the queen of seasons,

bright with day of splendor,

With the royal feast of feasts,

Comes its joy to render,

Comes to glad Jerusalem,

Who with true affection

Welcomes in unwearied strains

Jesu’s resurrection.

3. Neither might the gates of death

Nor the tombs dark portal,

Nor the watchers, nor the seal

Hold thee as a mortal,

But today amidst the twelve

Thou didst stand bestowing

That thy peace with evermore

Passeth human knowing, Alleluia!

# Zending en zegen

**Samenzang**: Lied 978: 1+2(cantorij+3+4

*op aangeven van de voorganger: staande*

# Vredegroet

**Uitleidend orgelspel**

U kunt deze dienst mee- of nabeleven via onze website

www. [www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl) onder ‘Kerkomroep’

Eveneens zijn de gesproken teksten via de site beschikbaar