ORDE van de DIENST

voor de vierde zondag van de veertigdagentijd

‘Laetare’

**‘verheugt u’**

**op 6 maart 2016**

**liturgische kleur: roze-rood**

**thema:**

*“iedereen zal God kennen…****”***

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

***in de Hooglandse Kerk***

voorganger: ds. Ad Alblas

medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

organist: Theo Visser

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Orgelspel vooraf:** **i**mprovisatie over Psalm 122

**Enkele minuten voor aanvang** van de dienst

komen de 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 Hulzinga, ouderling van dienst

# VOORBEREIDING

***(staande)***

**Introïtustekst:**

‘Juich als je van Jeruzalem houdt, wees blij! Want in Jeruzalem

zullen jullie getroost worden. Jeruzalem is net als een moeder

die voor je zorgt. Het zal één groot feest zijn.

uit Jesaja 66: 10-21

# Samenzang: Gezang 546: 1(cantorij)+2+3(cantorij)+4+5

# Woord ter voorbereiding

Te midden van het lijden klinkt een hoopvol lied. Het is Laetare, verheugt u!

‘Gretig leven we onze verlosser tegemoet’.

**Stilte**

# Aanroeping en groet

Onze hoop is op God die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is en ons bestaan zal voltooien.

Genade, barmhartigheid en vrede met u! Van God, en van Jezus Christus, onze hogepriester, door de Heilige Geest.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Het is te mooi om waar te zijn. Dus is het meestal niet waar.

Maar we vertellen hier geen fabeltjes: we horen een Godswoord! Troost. Feest. Een nieuw bestaan. De dagenraad van God is roze-rood. Zegen alom. Iedereen zal God kennen…

Dát is mooi! Gretig bidden we ‘laat dat gauw zijn’….

**Kyriegebed**

**Stilte**

God we kennen U niet half. Misschien een héél klein beetje.

Maar daar staan zoveel vragen en twijfel tegenover dat we het niet goed durven geloven. Leer ons alstublieft U méér te kennen, met nog veel meer mensen, laat dat gauw zijn…

**Cantorij:** ‘Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison’ (2x)

**Stilte**

God we weten misschien wel meer van U dan ons lief is. Omdat dat niet vrijblijvend is. Het ons troost, maar ons ook ongemakkelijk maakt. Omdat weten verantwoordelijkheid meebrengt. Toch wagen we te vragen: breek door onze gezapigheid of weerstand heen, en laat dat gauw zijn…

**Cantorij:** ‘Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison’ (2x)

**Stilte**

God, wat U wilt met ons en deze wereld kan niet onbekend zijn. U heeft de wereld profeten gegeven, met wijsheid, verhalen, liederen, riten. U heeft Uw beste wil voor ons gegrift in steen, in vlammend schrift, onuitwisbaar. Wil Uw woorden ook teder schrijven in ons hart, doe dat gauw…

**Cantorij:** ‘Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison’ (2x)

**Bemoediging** uit Jeremia 31

“Ik sluit een nieuw verbond” spreekt je God “Ik zal mijn woorden in je hart schrijven. Dan zal iedereen mij kennen”.

**Cantorij: ‘**Happy are they’ - Robert Bridges (1844-1930)

# DIENST van het WOORD

**Gebed** bij de opening van de Schriften (pag 105)

**Projectlied**

**Gesprek met de kinderen**

Projectdeel.

Plus: wanneer weet je iets? Waar zit dat? In je hoofd, dan moet je het onthouden. In je hart, dan weet je het zó.

**Inleiding** bij de lezingen

De **vreugde** om de verloren zoon die terugkeert maakt deze gelijkenis uit Lukas 15 passend voor Laetare, verheugt u! Alleen: die vreugde is niet vanzelfsprekend. De oudste zoon heeft veel aanmoediging nodig. Datzelfde geldt de geloofsgetrouwen uit Hebreeën, als zij geconfronteerd worden met het oude profetenwoord dat dat iedereen God zal kennen.

**Schriftlezing**: Lucas 15: 11-24, door Sofia Gerards

**Samenzang:** Gezang 653:1+2(cantorij)+3+4

**Schriftlezing: H**ebreeën 8: 1-12 (ged.)

**Samenzang:** Gezang 825: 1+6+8

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

‘Iedereen zal God kennen’. Dat is mooi maar moeilijk.

Ik wilde weten wat die gedachte oproept bij mensen. De reactie was koeltjes, argwanend ‘dat zal wel’ tot ongelovig ‘dat klopt niet’. Niemand ging uit z’n dak.

Terwijl dit toch echt iets is om blij van te worden. Ongeveer het mooiste wat je kunt hopen. ‘God is alles in allen’. Iedereen een goede bekende van God en daardoor verbonden met elkaar. Je voorstellingvermogen bezwijkt, dat moet toch ‘het einde’ zijn! Wat houdt ons tegen…?

Kijk naar de broer van de verloren zoon uit de gelijkenis.

Die wordt zelfs boos. Voelt zich achtergesteld. Natuurlijk te begrijpen, want die oudste zoon, dat ben je zelf. Misschien ook wel eens de jongste, maar de gelijkenis is gericht tot een massa ‘oudste zonen’. Die het niet mee maken dat de Vader zich ontfermt over zijn verloren zoon.

Je kan terecht kritiek op die jongen hebben, maar die Vader geeft een ander signaal af: een verloren zoon blijft zoon!

Die oudste zoon kende zijn vader goed, was elke dag bij hem, maar toch niet goed genoeg. Vanzelfsprekendheid en gezapigheid verzwakte de vreugde van het bij elkaar zijn.

Hij lijkt het feestje niet mee te kunnen maken.

Dit verhaaltje staat ergens voor. Als je denkt aan het Godsvolk stuit je op eenzelfde reactie tegenover anderen, die van matige vreugde tot verzet. Gelovigen van toen en nu hebben de neiging om God voor zichzelf op te eisen. ‘Wij kennen God, wij zijn de ware gelovigen!’ Met hoogmoed en heerszucht als gevolg. Bekeerzucht ook: de ander moet zo gaan denken als ik want ik weet het (beter).

Een mentaliteit die naadloos aansluit bij de huidige tendens dat je over alles een mening hebt, dan wel moet hebben, ongeacht je kennis ervan.

Kennis leidt tot zelfstandigheid en vrijheid. Zou God daarom misschien zo graag willen dat iedereen, zélf, Hem kent? Niet via anderen, direct. Dat maakt het ‘close’, vertrouwelijk.

Dat ‘kennen’ van God is een bijbels kernwoord met een waaier aan betekenissen.

Kennen is iets weten, ergens van op de hoogte zijn. Die kennis je eigen maken, waardoor het iets van jezelf wordt. Van ‘kennis maken met’ wordt het ‘kennis hebben aan’, en dat is net zo romantisch als ‘verkering hebben’ en gaat heel ver, tot het meest intieme kennen. Kennen is ook kunnen. Weten wat je wanneer moet doen. Pas dat op God toe.

Dat is heel wat anders dan je eerste gedachte erbij: precies weten hoe het zit, wetenschappelijk inzicht. Als je zó over God kennen spreekt, dan zullen we God *nooit* kennen. God is niet te analyseren. God woont in het licht. Niemand kan God zien en blijven leven. Zó God kennen is niet te doen. Dát moet je niet willen.

Na een tijd waarin we precies meenden te weten hoe God is en denkt kwam een tijd van het omgekeerde: we weten niets van God. Nu wagen we het weer te zeggen dat er méér te zeggen is dan dat je God NIET kunt kennen. Al moet je daarmee beginnen. Maar dan wel een paar stappen verder gaan. Ik omschreef in een recent interview geloven niet als ‘eeuwig zoeken’, altijd met lege handen, maar als ‘onvoltooid vinden’. Er IS iets, eigenlijk veel wat we kennen van God.

Dat beeld van de goede relatie past goed bij dat KENNEN. Jeremia geeft er op onovertroffen wijze woorden aan.

Het klinkt in de grondtaal heel plechtig. God sluit een verbond, een nieuw verbond. Een indringende en alles omvattende afspraak, met erewoord.

God kennen gaat niet langer ‘op gezag’ of ‘uit een boekje’. Rijpe volwassenen maar ook onmondige kinderen weten ‘het’. Niet omdat ze dat geleerd hebben met hun hersens, maar omdat dit besef in hun hart is gegeven. Aan IEDEREEN dus.

Dat schept een heel intense band tussen jou en je God. Dat schept ook een nieuwe verbondenheid met al die anderen die dus óók zo’n intense band met God hebben. Daardoor ben je wel heel bijzonder verbonden met elkaar.

Maak dat concreet! Als je iemand aankijkt met de gedachte dat die óók God kent, iets heeft met God. Dát maakt een verschil. En maak je er nu niet vanaf dat je dat bij die ander niet altijd zou zeggen… bij jou wel dan??

Als je de ander benadert als iemand die een ‘goede bekende van God’ is, misschien een verloren zoon maar altijd nog zoon, dan kan God tot je spreken door die ander. Dan is het goede dat je die ander doet gedaan als aan God. Het kwade ook trouwens. De vier woorden maken mensen tot verwanten,

door de Geest, geestverwanten, bloedverwanten door het bloed van Christus. Daar word ik wél blij van, eerlijk gezegd!

Gretig denk ik: wanneer gebeurt dat? ‘Na deze dagen’ is het Godswoord van Jeremia. Kortweg ‘dan’. Wanneer is dat?

Je kunt in de verleiding komen te denken: ooit, later, als ik

er niet meer ben, of: in de hemel. Met deze antwoorden blus je het vreugdevuur, want wat heb je daar NU aan?

Omdat de vraag niet helemaal goed is, komt er niet het goede antwoord op. Bij ‘dan’ denk je dan aan ‘later’. Dat is niet helemaal de bedoeling. Als je het anders zegt is dat direct duidelijk. Niet: ‘iedereen zal God kennen’, maar

‘iedereen GAAT God kennen’. Onontwijkbaar. Al is het nu nog niet, het is al wel aan het gebeuren. Dit is wat Jezus voor Pilatus noemt: mijn koninkrijk is niet van deze wereld, het IS er, maar ANDERS. Het is het zaad dat ontkiemt in de aarde, de bloesemknop op uitbarsten. Zó bepaalt nu al je denken en doen. Als een stip op de horizon. Dáár gaan we met z’n allen naar toe. Zo werkt Gods nieuwe wereld. Het feest gáát door! Wat God betreft: met iedereen!

Dat is de boodschap aan de jongste zoon en zonen. Als je van God los bent geraakt, als je er met de gaven van de Allerhoogste vandoor bent gegaan voor eigen gewin. Als je aan lager wal bent geraakt of het niet meer ziet zitten. Dan moet je weten dat het feest niet begint voor jij er bent: verloren zoon met je gemiste kansen, foute zoon, verloren zoon, je bent en blijft Gods zoon. Je gaat dat ontdekken. Je zult God kennen!

Dat is ook de boodschap aan de oudste zoon en zonen. Het verhaaltje loopt niet af met de melding dat hij niet komt, al maken we dat er vaak van. We smeren het dicht en missen de pointe. Het verhaaltje heeft een open einde. De deur blijft open… Het feest is voor de vader pas compleet als al zijn kinderen er zijn. En dat gaat gebeuren. Is aan het gebeuren. Allemaal gaan we God kennen, ‘iets met Hem hebben’. Omdat God ALLES met ALLEMAAL heeft.

Dit is Gods nieuwe afspraak.

Bekrachtigd door Jezus, tijdens zijn leven, tijdens zijn sterven, in zijn opstanding en verschijnen. Hij is ‘het bewijs’ in eigen persoon. Onze hogepriester in de hemel. Hebreeën: ‘Dankzij Jezus geldt voortaan Gods nieuwe, betere afspraak met de mensen”. Vertrau ihm allein’.

**Cantorij:** Openings- en slotkoor uit Cantate 107 – Joh. Seb. Bach

Was willst du dich betrüben,

O meine liebe Seel?

Ergib dich, den zu lieben,

Der heißt Immanuel!

Vertraue ihm allein,

Er wird gut alles machen

Und fördern deine Sachen,

Wie dir's wird selig sein!

Herr, gib, daß ich dein Ehre

Ja all mein Leben lang

Von Herzengrund vermehre,

Dir sage Lob und Dank!

O Vater, Sohn und Geist,

Der du aus lauter Gnaden

Abwendest Not und Schaden,

Sei immerdar gepreist!

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

**Dankgebed** en voorbeden,

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang:** Gezang 612

***(****op aangeven van de voorganger: staande)*

# Slotwoord

‘We zijn geboren om de luister van God uit te dragen

die in ons woont.

Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.

Als wij bevrijd zijn,

bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

*Nelson Mandela (inaugurele rede 1999)*

# Zending en zegen

# Vredegroet

# Uitleidend orgelspel

*Na afloop van de dienst bent u van harte welkom*

*in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot*

*van een kopje koffie of limonade­.*