**ORDE VAN DIENST**

**voor de 5e dag van PINKSTEREN**

**op 12 juni 2016**

liturgische kleur: wit

**thema:**

‘veel liefde’

*eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente*

*in de Hooglandse Kerk*

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Sander Booij

deze dienst is mede voorbereid

door de doopouders

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**VOORAF**

**Inleidend orgelspel**

**Enkele minuten *vóór* aanvang** van de dienst

komen de predikant en dienstdoende ambtsdragers

met de doopouders de kerkruimte binnen

**De kaarsen worden ontstoken**

daarop volgt **meditatief** **orgelspel**

*hierbij wordt u verzocht rustig een plaats te zoeken*

*en bij te dragen aan een meditatieve stilte*

**Welkom**

door ouderling Marius v.d.Heul

**INLEIDING**

**(staande)**

**Samenzang:** Psalm 121

**Woord ter voorbereiding**

Het is onvoorstelbaar. Overweldigend. Heel ons bestaan, wie we zijn, wat we doen: bewaakt, beveiligd, beschermd, voor eeuwig. Onafscheidelijk nabij: de Ene, de Eeuwige, God!

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hulp is van God die hemel en aarde maakt. Die ons eeuwig trouw is en de wereld nooit laat vallen.

Genade, barmhartigheid en vrede daalt als morgendauw op ieder van ons en op ons allen. Onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Deze doopviering is een belevenis voor iedereen.

Drie kinderen gebeurt het. Hun ouders, familie en vrienden

vieren het. De hele gemeente doorleeft het. Dopen dompelt

ons onder in de bron van het leven, in de liefde van God.

Deze tweede viering over de kerkelijke gebruiken, heilige handelingen, riten, sacramenten gaat over de Doop. We gaan zien dat mensen dit niet zomaar bedacht hebben. We volgen het spoor tot de oorsprong. Om met de stroom van geloofs-ervaringen uit de traditie onszelf te vinden, hier en nu, gericht op heden en de toekomst. Op onszelf en de kinderen. Voor iedereen en alles. Als kerk IN en VOOR de wereld.

In Kyriegebed klinken vanmorgen motieven uit het klassieke doopgebed, in eigen woorden vertolkt, telkens ingeleid door een stilte voor toewijding.

**Kyriegebed**

**Stilte**

God, we kunnen ons niet goed voorstellen dat we ‘in zonde ontvangen en geboren’ en tot ‘alle kwaad geneigd’ zouden zijn. Maar moeten wel vaststellen dat we geen van allen schone handen hebben. Erkennen dat in ieder van ons slechte verlangens leven, die ons en anderen schaden. Daarom bidden we: vergeef ons en maak ons daarvan vrij.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

God, we willen heel graag het goede, voor onszelf en onze kinderen en voor alle anderen, voor uw hele wereld. Daarom bidden we: dompel ons onder in de liefdeskracht van U, Geest, in de bevrijdingskracht van U, Zoon, in de levenskracht van U, onze Vader. Daarom bidden wij:

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

Op onze beurt beloven we dat wij gaan doen wat wij kunnen. Natuurlijk kan het niet alleen van U af komen. U helpt ons als wij U helpen om Uw wil op aarde vorm te geven. En als het ons soms, of steeds, niet lukt zullen we niet moedeloos opgeven, maar verzoend met U en elkaar weer de draad oppakken. Daarbij bidden we:

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Bemoediging** uit Jeremia 31: 3a Vanuit de verte heeft de ALTIJDAANWEZIGE zich laten zien en gezegd: ‘Met eeuwige liefde heb Ik jullie lief’. Koester je dat in je hart, schrijf het op je deurposten, leer het je kinderen, leef daaruit als een licht in de wereld.

**Lofzang**: Psalm 139: 1+2+8

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen**

Over onderwater-zwemmen. Dan krijg je het benauwd en wil je met je hoofd boven water. Daarbij vertrouwen op de meester of juf die je bewaakt, voor als het niet zou lukken.

Dan durf je steeds meer en verder.

Leven is soms heerlijk hard zwemmen. Soms ook wel eens met het water tot de lippen, onderwater. De Doop geeft de kinderen geen zwemdiploma voor het leven, dat je moet je gewoon zelf leren, maar wel een soort garantie van God, dat je het altijd redt, dat Hij je altijd redt. Dat je veilig bent.

**Inleiding bij de lezingen**

Extra aandacht dus voor de Doop als sacrament, voor de rituele handelingen die je verbindt, met God en mensen.

We zien eerst waar de Doop toe wil leiden: in het verhaal van de vrouw die heel veel liefde betoont aan Jezus.

Hoe mensen daarop gekomen zijn horen we, net als vorige week, uit Genesis 17. Ik laat zien hoe de motieven van de besnijdenis, die wij niet meer doen, zijn opgenomen in de betekenis van de Doop. In de kerntekst horen we de ‘doopopdracht’ van Christus.

**Schriftlezing**: Lucas 7: 36-47a **-** door Sofia Gerards

**Schriftlezing:** Genesis 17: 1-7 + 12-13

**Samenzang:** Gezang 803: 1+2+3

**Tekstlezing:** Matteüs 28: 19b

“Jullie moeten mensen dopen in de naam van

de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest”.

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

We maken een ontzettende fout bij de Doop. Wij: ouders, en kerk. Die fout is er in de eeuwen in geslopen en zich stevig genesteld. Heeft accenten verlegd. Welke fout is dat?!

Dat de Doop van kinderen het initiatief van de ouders is. Dat is wel de praktijk, maar niet het principe.

Daarvoor ga ik u voor in een heroriëntatie, in 5 one-liners.

Eén: de Doop is niet bedacht maar opdracht!

Niet een initiatief van mensen. Geen besluit na zorgvuldige afweging van ‘wel of niet’. De motivatie is extern, ‘van Boven’.

Kijk naar de instelling van het sacrament waarop de doop sterk leunt: de besnijdenis van Abraham.

Dat gaat zó. *God* komt naar Abraham toe. Vraag me niet hoe.

Dat is zo ervaren en dat is geen fabeltje. God komt nog al-tijd naar mensen toe. Dat weet ik, o.m. uit eigen ervaring.

*God* stelt zich voor: ‘Ik ben de machtige God’. Neem me serieus. Ik kan wat ik zeg.

Dan belooft *God* iets: Ik ga iets moois voor je doen, samen met jou doen, iets waar alles en iedereen baat bij heeft.

Daarbij zie ik direct de visioenen van de profeten: van vrede en recht voor alle mensen, van een schone en veilige wereld, waar liefde woont. Want waar liefde is, daar is God.

‘Beloofd is beloofd’ eindigt God.

Nu moet jij ook iets beloven. Dat je meedoet met wat Ik ga doen, hoef ik jou niet te vragen. Je weet het. Je wordt er door meegenomen. Met vallen en opstaan natuurlijk, dat komt wel goed. Ik wil dat jij belooft dat je alle mannen en jongens laat besnijden, jezelf, je nakomelingen en ook de vreemdelingen en vluchtelingen horen erbij. Iedereen dus.

Want Mijn belofte geldt iedereen.

Dit kan je één op één overzetten van de besnijdenis naar de Doop. Dit is *niet* een initiatief van mensen, maar van de Levende Christus. Bij het zogenoemde doopbevel uit Matteüs, de kerntekst: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’. Óók die opdracht om iedereen erbij te betrekken: “opschieten!” ‘Maak alle volken tot mijn discipelen’ EN…. “doop hen”.

Zie je? De Doop is niet bedacht maar opdracht!

Twee: de Doop is niet eens de eigenlijke opdracht.

Zó is het wel geworden. Het zogenoemde ‘doopbevel is losgezongen van de context. Is gevallen in handen van strijdlustige lieden, die de wereld gingen *veroveren*, zogenaamd ‘in naam van de Heer’.

Een onvergefelijke fout, waarvoor excuses tekort schieten. Hier kan alleen een fundamentele verandering in denken verandering brengen.

Wat is dan de *eigenlijke opdracht?*

Dat is: voortmaken en mensen tot zijn discipelen maken. Dat is in de grondtaal het leidende werkwoord. Daaraan wordt de doopopdracht ‘opgehangen’. En nóg een opdracht: ‘leren wat Ik jullie geleerd heb’. Dat is hetzelfde als ‘tot mijn discipelen maken’. De doopopdracht staat daar tussenin geklemd. Een heilige handeling die het te leren heilig handelen stevig verankert. Verbindt met het geheim.

Dat je het niet alleen doet, dat jij niet leidend bent maar mee doet.

Zie je? De eigenlijke opdracht is niet dopen maar doen!

Doen wat Christus leert, wat God wil.

Drie: deze opdracht is eigenlijk oproep, nodiging.

wenkende hand.

Op dit punt is wéér veel fout gegaan. ‘Leerling maken’ werd opgevat als ‘anderen overtuigen van jouw visie en gelijk’.

Maar nee. Op grond van woordonderzoek dringt zich een andere uitleg op. Ik wist het maar heb het (nu pas) goed tot me door laten dringen. Alleen hier specifiek taalgebruik. Het werkwoord voor ‘leerling worden’ wordt hier niet *in*transief gebruikt, d.w.z. iets wat alleen jijzelf kunt beslissen, maar transitief, dat is iets wat je bij een ander kunt bewerken.

Hoe dan? Wel, hierachter zit dat het een soort éér is. Dat je hiervoor ‘gevraagd’ moet worden.

Iedereen *wordt* gevraagd, geroepen. Abraham, zagen we al. Mozes, David. De discipelen, geen sluit zichzelf aan.

Zie je? De eigenlijke op*dracht* is ‘op*roepen’*. Nodigen: een wenkende hand met een hart vol liefde.

Vier: de doop *vraagt* niet om geloof maar *voedt* geloof.

Dan misschien geen ‘waarom’ vragen aan de ouders, of een doopbelofte vooraf. Aan Abraham wordt niets gevraagd. Aan de besneden jongetjes, op de achtste dag, evenmin. De dopende hand wordt opgelegd als bevestiging in Gods naam. Al vóór wij iets kunnen zeggen. Als eerste woord over ons bestaan. Als teken van het verbond, van Gods belofte, van eeuwige trouw. Dat Hij bewaakt, beschermt, beveiligt. Dat hij ons zonder voorwaarden vooraf nodigt om mee te doen in het leven, de eer verschaft om te genieten van de aarde en te bouwen aan de wereld naar Zijn wil. Niemand uitgezonderd.

Maar dat ‘*eerst* belijdenis doen en dan gedoopt worden’ staat toch in de Bijbel? Klopt. Dat komt omdat in de Bijbel de doop van babies, vergelijkbaar met de besnijdenis op de achtste dag, nog niet bestaat. Dopen is dan dopen van volwassenen. Als teken van toewijding. Zoals Jezus zelf gedoopt werd door Johannes. Zoals de hoge ambtenaar uit Ethiopië door de apostel Filippus.

Die vorm was al bekend in de proselietendoop, een soort besnijdenis-zonder-bloed voor niet-joden die ook deelgenoot wilden worden van Gods verbond. In de lijn van de proselietendoop besluit het apostelconvent in Jeruzalem dat niet-joden niet besneden hoeven te worden. Dat de doop voldoet. Zó konden de motieven van de besnijdenis worden opgeno-men in de betekenis van de volwassen- en kinderdoop.

Zie je? De doop vraagt niet maar voedt het geloof.

Vijf: de doop doordrenkt je van de liefde van God.

Dat zie je bij die vrouw zie Jezus voeten zalft. Die liefde is niet de voorwaarde voor haar bevrijding van haar belaste verleden maar het gevolg ervan. Haar liefde duidt de Meester als uiting van vrijheid, van verbondenheid met God. Zó veel liefde is het antwoord op de Doop.

Niet als opdracht maar als gevolg van zóveel liefde die je ontvangt. Hoe meer je dit beseft des te meer straalt het van je af, des te aantrekkelijker, aanstekelijker, ben je.

Je kunt anderen alleen maar iets leren door het zelf te leren en volhardend te doen. Het leren onderhouden van wat Jezus heeft geleerd is geen intellectuele rede maar precies dit volgen van de wenkende hand van God. Zo is Christus, is God bij ons alle dagen, in eeuwige liefde.

De doop ‘bewijst’ liefde, daarvan worden wij allen door-drenkt. Doop = liefde, véél liefde!

**Samenzang:** Gezang 791:1+2+3+5

*op aangeven van de voorganger: staande*

Ouders die hun al wat grotere kind uit de crêche willen halen om dit onderdeel

van de dienst mee te maken, hebben hiervoor tijdens dit lied de gelegenheid.

Tijdens dit lied komen de kinderen uit de nevendienst terug.

**BEDIENING van de HEILIGE DOOP**

**Inleiding** bij de viering van de Doop

**Samenzang:** Gezang 781

*de dopelingen worden tijdens dit lied binnen gebracht*

**Doopbelofte** **door de ouders**

**Gedoopt worden:**

* Fenna Mara Bervoets,

dochter van Frank en José Bervoets-de Man,

* Irene Marlene Marieke van der Heide,

dochter van Martijn van der Heide en

Hanneke van der Heide-Brüheim, zusje van Siem,

* Thyrza Mijntje Aletta Meijer,

dochter van Patrick Meijer en Margreet van Wijk-Meijer

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Doopbelofte** door de gemeente,

beantwoord door: “JA, VAN HARTE”

**Doopgebed**

**Samenzang:** ‘Verbonden met vader en moeder’

1.Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee,  
maar ook met de andere mensen,  
vier jij hier dit feest met ons mee.

**Refrein:**

Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt in de naam

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

2.Je bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd,  
en dus is het tijd om te vieren,   
dat God die je kent van je houdt.  
**Refrein**:

3.Je bent een begrip aan het worden;   
steeds meer mensen noemen je naam;   
ook God begint jouw naam te roepen   
en dus zijn wij hier nu tezaam.  
**Refrein**:

4.Nu mag ,je gaan leven met mensen,   
verbonden in liefde en trouw,  
omdat zij vandaag bij dit dopen  
Gods Naam leggen naast die van jou.  
**Refrein**:

**(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**

en mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang:** Gezang 146c: 1+3+7

**Slotwoord**

**Zending en zegen**

**Vredegroet**

**Uitleidend orgelspel**