**ORDE van de DIENST**

**voor de PINKSTEREN**

**de vijftigste dag van PASEN**

**op 15 mei 2016**

**liturgische kleur: rood**

**thema:**

*‘liefdesvuur van God****’***

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

***in de Hooglandse Kerk***

voorganger: ds. Ad Alblas

medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

organist: Jeroen Pijpers

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Orgelspel vooraf**

**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 Cent van Vliet, ouderling van dienst

**VOORBEREIDING**

***(staande)***

**Introïtustekst:**

Kort voor zijn heengaan zei Jezus: “Jullie die mij liefhebben,

leef in mijn geest. Dan zal God jullie de Heilige Geest geven!”

**Samenzang:** Gezang 672: 1+2+7

**Woord ter voorbereiding**

Zachte stilte daalt over ons neer…. Vol aanwezigheid.

Hoewel buiten geen blad beweegt is er iets als een stevige wind: de krachtige ademhaling van God.

Heilig vuur waaiert een vonkenregen uit, op ieder van ons.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop wordt vervuld: de Heilige Geest daalt neer….

De geest van God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is aan mensen en onze wereld nooit laat vallen.

De geest van genade, barmhartigheid en vrede.

De geest van Christus die gestorven is maar leeft in ons.

# VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

Omdat Pinksteren niet maakbaar is beginnen we biddend.

Voor onszelf en voor elkaar. Net als toen. In ééndracht.

Om open te bloeien voor Zijn komen.

**Cantorij:** Gezang 699

**Kyriegebed**

Stilte

God U laat de hemel opengaan. Zoals in de Kerstnacht voor de engelen, nu op Pinksteren voor de stroom van Uw warme adem, het vuur van Uw hart, bron van de heftigste liefde.

**Cantorij**: Kyrie eleison

**Stilte**

God, laat Uw zachtheid ons raken. Een suizen van stilte, zoals het Uw bedoeling was en is. Breng tot bedaren de storm van angst en agressie die door de wereld raast, die vervult met onrust, onheilig vuur aanwakkert. Spreek zonder woorden, streel onze ziel zonder handen, geef ons uw liefdeskus.

**Cantorij**: Kyrie eleison

**Stilte**

Als er woorden klinken laten die de stilte niet verjagen maar vervullen. Als er gesproken wordt, laat daarin ieders eigen taal herkenbaar zijn. Als we worden meegenomen in de vlam-mendans van Uw Geest… dat we gastvrij en hartelijk anderen aan laten sluiten, éénheid ervaren, óók met wie anders zijn.

**Cantorij**: Kyrie eleison

**Bemoediging** het godswoord van de profeet Joël:

**‘**Ik geef mijn Geest aan de mensen, aan oude en jonge mensen. Dan krijgen ze dromen en spreken ze als profeten. Ik geef mijn geest aan alle mensen die mij dienen”.

**Cantorij: ‘**Jubilate Deo in C opus 115’  
 Sir 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 has 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.  
For the Lord is gracious, his mercy is everlasting,  
And his truth endureth from generation to generation.  
   
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:** gedicht ‘liefdesvuur’ – om de schepping te vieren. Heer, onze God, De wereld, zo mooi en goed,  
staat altijd ergens wel in gloed  
van vuur dat vernietigt en doodt.

Heer, geef ons in dit Pinksteruur  
Uw liefdesvuur dat sterker is  
dan macht, geld en geweld;  
dat onuitblusbaar vuur dat echt vrij maakt om Uw weg te gaan.

Dat wij ons dan met eenvoud tooien  
en om ons heen Uw warmte strooien  
die blijven zal in vrede,  
vrede overal.

**Gesprek** met **de kinderen** Over adem. Heb je wel eens adem gezien? Hoe zie dat er uit? Hoe merk je het als er adem is? Waar komt de adem vandaan? Waar gaat die naar toe. Vandaag is het feest omdat je de ‘adem van God’ inademt. Dat merk je meestal niet, maar je kunt er wel op letten…

**Inleiding** bij de lezingen Natuurlijk horen we straks staande de hoofdlezing van deze dag, het verhaal van de vijftigste dag van Pasen, Pinksteren. Het vuur komt uit de hemel, maar het verhaal ervan komt niet uit de lucht vallen. We horen zoiets al lang tevoren, in de de Tora, de Bijbel van Jezus, in het boek Numeri.

de bijbel van Jezus, de Tora, in het boek Numeri.

**Schriftlezing:** Numeri 11: 25-29

door Marina den Houdijker

**Samenzang**: ‘Het liefste lied van overzee’ 11

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Schriftlezing** (staande): Handelingen 2: 1-18

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

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

De GEEST, dat is Christus in ons.

Na 7x7 dagen is Pinksteren volgroeid Pasen.

De adem van God in alle stilte krachtig, opgewonden.

Het oer-vuur van het bestaan op de menselijke maat gebracht. De vlammen slaan God uit. Miljoenen vonken verspreiden zich. Over de meest uiteenlopende mensen in alle hoeken van de wereld.

Pinksteren is het liefdesvuur van God teruggebracht naar vlammetjes, iets wat mensen verdragen kunnen. Waar we iets mee kunnen. Het maakt je warm van binnen; ‘iets’ tilt je boven jezelf uit, je krijgt vleugels.

Je wordt verrast door je eigen woorden. Je doet wat je dacht nooit te kunnen. Beter kan je zeggen: “het *gebeurt*”.

Als je dat heel bijzondere, heftige, dat ‘once in a lifetime’

er even vanaf denkt, kan je er over meepraten. Is Pinksteren iets in je eigen ervaring, wereld, taal.

*Pinksteren is persoonlijk…, concreet, haalbaar.*

Dat *MOET….* Voor de Geest.

(U gaat deze zin 7x horen, parallel aan de 7 gaven van de Geest…)

Pinksteren komt niet direct zo haalbaar en persoonlijk over! Meestal blijft ons beeld bij al die talen op Pinksteren hangen in een soort mysterieuze kennis van talen zonder die te leren. Hét ideaal voor scholier of wereldreiziger.

Nu ga ik dat niet tegenspreken, omdat ik het gewoon niet weet. Wat wél wil inbrengen, iets dat iedereen kan zien, is dat dat ‘talenwonder’ niet op zich staat.

Dat het geen taalkundig wonder, maar een wonder van communicatie is. Van herkenning: iedereen weet precies waar het over gaat. Dat verbindt *in* alle verscheidenheid. Verschillen verdwijnen niet, die worden juist geaccentueerd. Door de opsomming van al die talen, dialecten en accenten.

Die doen er toe. Er ontstaat geen eenheidstaal. Nog minder een ‘eenheidsworst’ van mensen. Je *blijft* wie je *bent* en de ander ook: de voorwaarde voor alle communicatie. Het Pink-sterwonder is dat de verschillen niet scheiden. Dat je daar de rijkdom van ervaart. Dat je méér dan ‘over de heg heen kijken’, in elkaars harten kijkt.

*Pinksteren is samen, is communicatie.*

Dat MOET…. Voor de Geest.

Bij elkaar vind je *dezelfde Geest*! Dat is wezenlijk.

Als je de éénheid van de Geest uit het verhaal weg vertelt kan je die éénheid van taal wel schudden. Het viel me op bij alles wat ik ter voorbereiding las, dat heel wat uitleg de suggestie wekt van zo’n ‘éénheid’ van taal. Dan de toepassing maakt: ‘eindelijk even geen miscommunicatie’.

Die uitleg heeft oude papieren in de vergelijking met de spraakverwarring bij de torenbouw van Babel. De verwarring van dat verhaal wordt op Pinksteren tot verbinding in taal.

Maar dat is het verhaal helemaal niet, zeggen anderen, en het was me nooit zo sterk opgevallen als nu. Het is helemaal niet het verhaal dat ‘iedereen verstaat, begrijpt’. Het is andersom: er zijn juist heel veel talen, te veel om op te noemen. Niet iedereen spreekt alle talen: de één de ene taal, de ander een andere taal. *Met z’n allen* spreken ze alle talen. Alleen in de wereldoecumene kan je dit toepassen!

Dat maakt Pinksteren tot het feest van de oecumene. Ook en juist als er weinig tot geen communicatie is tussen men-sen-met-de-Geest, en veel miscommunicatie. (verwijzing naar de ‘federatie RK-PKN’ en de brief tgv Ref 500). Als we iets willen zoals Pinksteren zal het moeten beginnen met elkaars taal erkennen, waarderen en misschien wel leren.

*Oecumene MOET.* Voor de Geest!

En dat is er nóg iets, wat snel aan de aandacht ontglipt maar bijzonder bepalend is. Dat ze ‘talen beheersen’ is het verhaal niet. Hun ‘taalvaardigheid’ of ‘communicatie’ of ‘verbinding’ geldt niet ongeacht waar het over gaat. Nee, ze verstaan elkaar in één specifiek taalveld: als het gaat over de grote daden van God. De Geest kletst maar niet wat aan, de Geest geeft je te spreken over God, over de Eeuwige, over de grote geheimen, over Christus die de Geest van God belichaamde en nu overdraagt aan ons, om in ons concrete bestaan belichaamd te worden. Het communicatiewonder dient ergens toe, heeft één doel: de representatie van Christus, het lichaam van Christus zijn, concreet, in de tijd, op jouw plaats! Dat maakt Pinksteren tot het feest van Christus-bij-ons, van ‘vieren, leren en dienen’. Het geboorte-feest van de kerk als wereldwijde geloofsgemeenschap.

*De kerk MOET.* Voor de Geest!

Maar dan niet onder mentale dwang, niet onder institutaire hiërarchie of persoonlijke macht. Evenmin onder groepsdruk! De éénheid van Pinksteren is geen koekoek-één-zang. Hier wordt het individuele niet opgeheven maar juist geaccentueerd. Dat viel me eveneens op in diverse commentaren. Die beduchtheid voor het (opnieuw) tekort doen aan het persoonlijke en individuele. Dat kan niet de bedoeling zijn: geen eenheidsworst. Want niet: ‘allemaal dezelfde woorden’.

Dat zie je wel aan die –op zich- heel boeiende en kunstig opgebouwde opsomming van landen en plaatsen op de wereld die heel verschillende werelden vertegenwoordigen. Pinksteren is het feest van de diversiteit.

Een duidelijk en haast vermakelijk geval uit het Oude Testament hoorden we uit Numeri.

*Het individuele MOET.* Voor de Geest!

Dat mag iedereen weten. Daarom horen. Geen kunstmatige eenheid of angstvallig verdonkeremanen van verschillen!

Het verhaal heeft haast ongemerkt de bovenzaal verlaten en we zijn midden op het plein gekomen.

Pinksteren is niet voor ‘achter de voordeur’, waar sommigen het veiligheidshalve houden en anderen daar achter terug dringen. Dit gaat allen aan. De hele wereld is hier aanwezig!

Omdat Pinksteren zó open is, kan iedereen er IN komen. Het herkennen en zich eigen maken. Pinksteren is het feest van de zending, van de diaconie van de kerk-voor-de-wereld. Dit is een kenmerk van de kerk.

*Zending en diaconie MOET*. Voor de Geest.

Hierdoor groeit Pinksteren boven Pasen uit. Is het ‘volgroeid Pasen’. Al begint het kwetsbaar, klein, individueel. Dit is het doel: het wordt groots, krachtig, vurig, gedreven. De heldere fontein wordt die brede stroom. Niet een enkeling, de hele wereld verandert door Pinksteren.

Door enkelingen, die aanstekelijk denken, die vurig spreken, die zelf worden geraakt door het liefdesvuur van God.

Dát brandt. Het is niet zo spannend wat wij doen en als wij Pinksteren willen doen lukt dat beslist niet. Het vuur daalt neer over ons. Het gaat om wat er door ons heen gebeurt.

Wij kunnen bidden, ons oefenen in openheid, afstemmen.

Niet veel meer. Heel persoonlijk én ééndrachtig, ook voor anderen bidden dus dat zij de Geest krijgen. En dat jij de Geestestaal van hen mag herkennen. Vooral niet te veel DOEN. Pinksteren begrijp je zelf niet, het gáát gewoon.

Als je tóch wat wilt doen is dat ‘de geest niet blussen’. Je niet afsluiten of opsluiten. In je eigen kerkelijk gelijk en gebruik. Dat ís heel belangrijk, de Geest spreekt ook jouw taal, maar niet alleen de jouwe! Daarom ga je niet alleen belangstellend naar anderen luisteren maar ook hun taal spreken, als vanzelf, daar zorgt de Geest weer voor.

Weet je, het gaat op Pinksteren niet alleen om het ontvangen van de Geest, voor jezelf leuk en fijn. Daar begint het maar dat is niets meer of minder dan startpunt. Het gaat daaraan voorbij. Pinksteren is niet ONTVANGEN maar DELEN van de Geest. Meer GEVEN dan NEMEN. Uitdelen.

Je krijgt om te delen. Doe je dat niet dan blaast de storm-wind die geen blaadje laat bewegen alles wat jij denkt te hebben en wilt houden weg. Ontvangen en geven, dat is Pinksteren. Dat is de beweging van de geest van Christus, die in ons wonen en werken wil. Het is zelf aangestoken worden door het liefdesvuur van God en door je daaraan over te geven zelf een vonk van dat vuur te zijn.

*Zo GAAT dat*. Door de Geest!

**Samenzang:** Gezang 675

**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

**en cantorij:** ‘Holy spirit ever dwelling’ –

Herbert Howells (1891-1982)

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

Those of earth to thrones on high;

Living, life-imparting Spirit,

You we praise and magnify.

Holy Spirit, ever living

As the Church's very life;

Holy Spirit, ever striving

Through us in a ceaseless strife;

Holy Spirit, ever forming

In the Church the mind of Christ;

You we praise with endless worship

For your 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 communion never ending,

You we worship and extol.

**Samenzang:** ‘Liefste lied van overzee’ 6: 1(cantorij)+2+3+4

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

**Slotwoord**

“Mijn belangrijkste taak is: getuige zijn van de opstanding.

Als de Levende is Christus het centrum van de wereldwijde

christelijke geloofsgemeenschap.

In oecumenische verbondenheid met christenen uit andere

tradities ga ik werken aan een hartelijke en gastvrije kerk

rondom Christus”.

*bisschop Gerard de Korte, theoloog des vaderlands*

**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.*