**ORDE van de DIENST**

**voor de negende zondag van PINKSTEREN**

**10 juli 2016**

**liturgische kleur: rood**

***vanwege de bevestiging van ambtsdragers***

**thema:**

*‘een naaste worden...’*

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

***in de Hooglandse Kerk***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Tjebco Tiersma

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Orgelspel vooraf:** Concerto del Signr. Vivaldi

* J.G. Walther

**Ruim 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 Ruurd Salverda, ouderling van dienst

**VOORBEREIDING**

***staande***

**Samenzang:** Gezang 314

**Woord ter voorbereiding**

Laten we stil worden om te ont-dekken… door te ont-denken. Albert Einstein zei. “Ik denk 99 keer en vind niets. Ik stop met denken, zwem in de stilte en de waarheid komt naar mij toe”.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op de Meest-barmhartige, God, die hemel en aarde maakt, die eeuwig trouw is en ons nooit laat vallen.

Ontvang barmhartigheid, genade en vrede in overvloed van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Vandaag gaat het over wat de wereld het meest nodig heeft.

Waar een mens van opleeft. De liefdevolle aandacht van een medemens. De hand die helpt, streelt, je wonden verzorgt, waarin een Hogerhand je aanraakt.

Barmhartigheid is daarvoor een woord. Genade is er nog één, én ontferming ook. In onze wereldtaal heet het com-passion. Mooi als je in die passie zowel lijden als liefde hoort.   
In synagoge, kerk en moskee wordt God voorgesteld en aangeroepen als ‘de Meest Barmhartige’. Vandaag gaat het over het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

We bidden om veel compassie voor de wereld en onszelf.

**Kyriegebed**

**Stilte**

Meest-barmhartige, God, we bidden U dat er toevallig een barmhartige Samaritaan langs komt, als wij zijn overvallen neer geslagen, door mensen, door het leven. Als we zijn beroofd van bezit, geld en eer en menselijke waarde, door mensen, door het leven. Hoor onze stille schreeuw:

**Samenzang:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

Meest-Barmharmtige, God, we bidden U dat wij een barmhartige Samaritaan worden als er toevallig iemand op onze weg komt of naast onze weg ligt, die het niet meer alleen redt, die het slachtoffer is geworden van terrorisme, van huiselijk geweld, van verkeersgeweld, van verbaal geweld.

**Samenzang:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

Meest- Barmhartige, God, we bidden U om veel barmhartige Samaritanen, voor wie niets te veel is als er iemand in nood verkeert. Die hun ziel en zaligheid in de waagschaal stellen zonder voorwaarden vooraf, uit compassie, die innerlijke stroom van naastenliefde. We bidden U dat wij dat zijn.

**Samenzang:** ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Bemoediging**

‘Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: leef als mensen die bij God horen. Open je hart voor de heilige Geest en laat zien dat je op God vertrouwt’. We zijn stralen van het licht van Christus. Halleluja!

**Samenzang:** Gezang 970

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

Meest-Barhartige, God, door U weten we wat één van ons heeft geschreven: ‘compassie en liefde zijn een gevoel waarvan de uitwerking in ons brein en handelen merkbaar wordt maar wat alleen door ons hart kan worden gewekt’.

Daarom stellen we onze harten open. Voor de bezongen stroom van genade van U. Voor de wijsheid van de profeten en de verhalen van Christus. Om ruimte te scheppen in plaats van ruimte te nemen, om veiligheid te bieden in plaats van angst op te roepen, om de ander niet uit te buiten ten bate van onszelf, om goede hoeders van onze broeders te worden, naasten, medemensen-in-Uw-Naam. Daal in ons neer!

**Gesprek met de kinderen**

Hoe kan je zien of iemand een brandweerman is? Kleding. Gedrag. Politie. Dokter. GELOVIGE: niet aan kleding, wel aan gedrag. CHRISTEN, doe je net als CHRISTUS.

**Inleiding** bij de lezingen

Omdat christenen lang niet altijd op Christus lijken luisteren

we naar de profeet Ezechiël. Hij spreekt de leiders aan op hun gedrag, en in de leiders iedereen.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan laat zien hoe uit onverwachte hoek iemand ‘handen en voeten’ geeft aan het menszijn naar het beeld van Christus.

**Schriftlezing**: Ezechiël 34: 1-6 + 15-16

door Judith Spruijt

**Samenzang:** Gezang 23c: 1+2+5

**Schriftlezing:** Lucas 10: 25-37

**Samenzang:** Gezang 973

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

Er gaan verhalen over een Christusbeeld zonder handen. Bewust kapot geslagen voor vandalen. Gelovigen zetten er een bordje voor met een mystieke tekst, misschien van Theresia van Avila: “Christus heeft geen handen, uitsluitend onze handen om zijn werk te doen”.

Precies het lied: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’.

In de schilder- en beeldhouwkunst wordt hij afgebeeld: de barmhartige Samaritaan. Hij spreekt aan! Door wat hij doet. Door wie hij is geworden: een naaste.

Alle uitleggers zijn het er over eens dat de clou van het verhaal is dat de discussie over ‘de naaste’ niet theoretisch of rationeel wordt beslist, maar feitelijk, praktisch. Die Samaritaan valt volgens geen enkele definitie onder de naaste van de man langs de weg.. Juist *hij* is het *geworden*!

Dit is waar onze tijd dringend behoefte aan heeft, en wij zelf eigenlijk ook: een ‘naaste’. Iemand die dichtbij je durft te komen. Naaste is taalkundig de overtreffende trap van dichterbij komen, na komen: na – nader – naast.

Naaste is geen abstract begrip, het is een gebeuren. Wat je ook bent en wie je ook bent, *naaste* kan je alleen *worden.* Door iets te doen, te zeggen. Door liefdevolle aandacht, een hand die helpt, streelt, je wonden verzorgt; een mond die woorden spreekt als balsem voor je ziel…

Zoiets doet iemand niet om later een eeuwig leven te bereiken, ergens buiten tijd en ruimte. *Eeuwig leven* is het leven wat duurzaam is, iets kan verduren. Het leven van vóór de tijd. Het leven in het hart van God. Hoe kan je daarbij komen? Dat hier en nu ervaren, realiseren? Dat is de vraag!

De Schriftgeleerde stelt die vraag met kwade bedoelingen. Waarom hij dat doet ontgaat me. Dat hij dat doet waarschuwt je. Kennelijk kunnen er achter mooie woorden en redeneringen slechte bedoelingen schuil gaan. Dat is waar Ezechiël het over heeft: onder de dekmantel van goede zorg zorgen slechte herders alleen voor zichzelf. Opletten dus.

Zijn antwoord is overbekend. Het is het zogenaamde dub-belgebod van de liefde: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat antwoord plukt hij uit de Tora, uit Deuteronomium 5 en Leviticus 19. Wij maar denken dat Jezus dit zó had bedacht… Blijkt het heel oud te zijn en in de combinatie door die wetgeleerde aangereikt te worden.

Dat hij gelijk heeft hoeft geen betoog. Dat leert elke godsdienst en weet elke religie-loze levensfilosofie: bij zo’n levensstijl heb je ‘de hemel op aarde’. Helemaal eens!

Maar als het zó simpel is, waarom gebeurt het dan niet?!

We hadden het er vorige week in de jeugddienst over.

Dat is toch gek? We weten het allemaal! De geleerde helemaal. Hij ziet zijn vraag als een boemerang terugslaan op hemzelf. Zijn boosaardig geredeneer onthuld. Zijn gedrag aan de kaak gesteld. Hij in paniek. Dan maar een discussie over het ‘begrip’ naaste. Daar kan je tijd mee rekken. Dat kan zolang duren dat het niet meer hoeft…

Je komt geen steek verder met zo’n vraag. Het is waar wat iemand zei: ‘compassie is een gevoel waarvan de uitwerking wel in het brein is, maar alleen door het hart kan worden gewekt. Dat naaste worden is bij de Samaritaan zeker niet logisch, geen keuze. Er is iets anders dat hem drijft. Wat??

Het verhaal over hem lijkt wat gezocht, maar wordt niet ‘gelijkenis’ genoemd. Daarvoor is de werkelijkheid er al te duidelijk in aanwezig.

Hij loopt toevallig het verhaal binnen. Hoort hier eigenlijk helemaal niet, want Samaritanen en Joden zijn gebrouilleerd, al zijn ze nauw verwante geloofsgenoten. Een Samaritaan reist niet naar of dichtbij Jeruzalem, die hoort daar niet. Dat maakt hem verdacht. Wat doet hij daar?

Op zoek naar het kloppend hart van compassie moet je het verhaal volgen! Dat van die man die van Jeruzalem naar Jericho reist. Het is maar 18 kilometer, maar het gaat over een hoogteverschil van 1000 meter, van de hooggelegen stad Jeruzalem naar het onder zeeniveau gelegen grenspostje Jericho, even ten zuiden van de ruïnes van de stad uit de oudheid, met diezelfde naam. Hij daalt af. Waarom? Waar naar toe? Geen informatie.

Alleen, weet je dat hij ‘afdaalt’… hij gaat ‘bergafwaarts’ en komt in onherbergzaam gebied waar de menselijkheid óók bergafwaarts is gegaan… Onderweg word hij in elkaar geslagen en beroofd. Naakt en halfdood ligt hij langs de weg, in niemandsland, van God en de mensen verlaten.

Dan komt heel toevallig een ‘godsman’ langs, een priester, hoog in de geestelijke rangorde. Die kent de wet. Die verzorgt de tempeldienst. Dat komt goed uit, zó iemand!

Maar nee. Hij gaat in tegenovergestelde richting. Jezus gaat op naar Jeruzalem, hij daalt af. Wat moet die priester hier? Een kerkverlater, tempelverlater? Niet op zijn post. Van zijn geloof afgevallen, van God afgedwaald.

Nee, excuseer hem niet, dat hij zich niet mocht verontreinigen aan een vermeende dode juist ter wille van God, van zijn dienst aan God. Hij daalt af, verlaat de stad van God. Is ook niet meer in de ‘mood’ daarvan: hij ziet het slachtoffer en loopt door.

Val hem niet af en aan. Die priester staat voor het hoogste ideaal, in ieder mens, ook in jezelf. Zélfs het beste in deze zeer gelovige roept geen barmhartigheid in hem op.

Hoe kan dat?

Om het er goed in te wrijven laat het verhaal ook nog een iets lager geplaatste uit de tempel langs komen. Geen uitspelen van functies dus. Ook de Leviet leeft in je. Wel in een gelovige traditie, maar geen barmhartigheid.

Gods handen en voeten niet zijn. Kijk daarbij dus niet op hen neer maar bij jezelf naar binnen… Het is te makkelijk om hierbij in je vuistje te lachen en alle slechte verhalen op te dissen van wat gelovigen fout doen. Daarvoor is dit ‘voorbij gaan’ te wijd verspreid, te diepgeworteld. Hier door is het zoals het is. Geen ‘duurzaam/eeuwig leven’. Wat nu?

Als alle hoop is vervlogen komt er een onbekende langs. Hij is ‘op zijn weg’ heet het. Joost mag weten welke weg. Geen vragen: hij is er. Nooit verwacht. Uit de hemel gevallen handen en voeten van God. Hij doet wat nodig is. Hij krijgt medelijden met de man langs de weg. Is diep getroffen, vervuld met ontferming, door barmhartigheid bewogen. Daarom doet hij wat hij doet. Niet omdat het moet, of zo. Geen stemmetje maar een vloedgolf uit zijn hart. Dat is compassie/ barmhartigheid.

Dit allermooiste woord van ons geloof verwijst naar de baarmoeder: wat er in zit móet er uit. Hij kan niet ánders!

Hoe zijn hart zo bewogen komt? Dat doet er niet toe. Het ís zo. Dit ís er. Dit vermogen tot compassie. Ik ben er heilig

van overtuigd: dit zit in iedereen, dat is Gods vonk in ons!

Die ís er. Je kunt het: ‘ga het zó doen’ is de conclusie voor allen die dit horen.

Maar wacht: WAT doen? Nu snel overgaan tot allerlei actie? Vanuit je verstand? Of omdat het ‘moet’? Degene die je zo wilt helpen help je niet echt. Al moeten er soms dingen gedaan worden waar je hart niet in mee kan komen, soms omdat het moet, het beginpunt is de bewustwording van je diepe gevoel in het hart, van die flow van compassie. Die kan je niet oproepen, dat hoeft ook niet, die is er. Je kunt proberen om er dichterbij te komen. In de stilte, zonder vragen. Met open ogen en oren, met handen en voeten bereid om te doen wat je hart je ingeeft, wat de Geest je te doen geeft.

Niet op zoek gaan naar slachtoffers, maar gewoon je weg gaan… dan kom je op de meest onwaarschijnlijke momenten en plaatsen iets of iemand tegen, als je er klaar voor bent.

Dan kom je na, je nadert, je wordt naaste!

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Samenzang:** Gezang 574

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang:** Gezang 416

**Slotwoord**

Voorlezing van delen uit het Charter for Compassion

**Zending**

**‘**Barmhartig en genadig is de HEER, lankmoedig en groot van goedertierenheid’. Daarom zegent U de HEER met de oude priesterwoorden:

**en zegen**

**Vredegroet**

**Uitleidend orgelspel:** Marcia - H. Smart

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

*in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot*

*van een kopje koffie of limonade­.*