**ORDE van de DIENST**

**voor de achttiende zondag van PINKSTEREN**

**11 september 2016**

**liturgische kleur: groen**

**thema:**

*‘je leven delen...’*

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

***in de Hooglandse Kerk***

voorganger: ds. Ad Alblas

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

organist: Anton Doornhein

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Orgelspel vooraf**

**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:** Psalm 8: 1+3(cantorij)+4+6

**Woord ter voorbereiding**

Hier vieren we dat God aandacht aan ons schenkt. Gods trots zijn we! Zout van de aarde, licht van de wereld.

Laat dit in stilte binnenkomen…. Tot in je ziel….

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, die hemel en aarde máákt. Die eeuwig trouw is en Zijn werken niet uit Zijn handen laat vallen.

Laat daarom nu binnenkomen… .tot in je ziel…. Genade, vrede en barmhartigheid van de Altijdaanwezige en van Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Vandaag is een volle dag. Onze gemeentezondag begint met deze viering als start van een nieuw seizoen. Dan volgt een gemeentevergadering over de toekomst. Van 4-7 is de ge-meenteontmoeting. Het landelijke thema is: ‘deel je leven’.

Dat vraagt om **toelichting**. Deel je leven, met wie: altijd met iedereen? Welk deel van je leven? Moeten anderen alles van je weten?

‘Deel je leven’ klinkt als ‘zo moet je het doen’, wat dwingend als gebiedende wijs. Werkt het wel zó? Het moet toch uit

jezelf komen? Als je daar aan toe bent en mensen ontmoet met wie je kunt? Ik wil delen maar niet gedwongen worden. Daarom heb ik ‘deel je leven’ iets veranderd, in ‘je leven delen’. Ik ga met u op zoek naar een insteek, die niets oplegt maar binnenleidt in bevrijdende wijsheid.

Zo maakt het mij alvast blij; die vreugde wil ik met u delen.

Laten we bidden om te delen….

**Stilte**

God, wij zijn uw trots, maar niet altijd kunt U trots op ons zijn. Het heersen over al uw werken hebben we opgepakt als despoten in plaats van dienaars. Anderen de wet lezen gaat ons beter af dan zelf de wet leven. U hebt gezien wat we allemaal verkeerd deden en doen. God, help ons.

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’

**Stilte**

God, we zijn bang dat delen ons op verlies komt te staan. Er is ons gezegd dat halen, hebben en houden gelukkig maakt. Met krampachtige vuisten omklemmen wat ons ten deel is gevallen. Laten we ontdekken dat gesloten handen niet kunnen delen en óók niet kunnen ontvangen. God, help ons.

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’

**Stilte**

God, laat de liefde van uw gebod ons ontvankelijk maken, de zachtheid van uw wijsheid ons bevruchten, om telkens weer te worden wie we zijn, Uw trots. Om te doen wat Uw Geest in ons oproept: zout van de aarde, licht van de wereld zijn. Dan gaat Uw vrede van hand tot hand en daalt in allen neer.

**Cantorij:** ‘Kyrie eleison’

**Bemoediging**

Zingt de HEER een nieuw lied, want ‘vrede zal er zijn, vrede voor iedereen, vrede voor mensen ver weg en dichtbij’. Halleluja! Amen

**Cantorij:** Cantate Domino canticum novum -

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Cantate Domino canticum novum.

Cantate et benedicite nomini ejus,

Quia mirabilia fecit.

Cantate et exultate

Et psallite in cythara et voce psalmi.

Quia mirabilia fecit.

*Zingt voor de Heer een nieuw lied*

*Zingt en zegent zijn naam.*

*Want hij heeft wonderen gedaan.*

*Zingt en juicht, en psalmzingt.*

*Psalmzingt met citer en luide stem*

*Want hij heeft wonderen gedaan*

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

Liedboek pag. 529

**Gesprek met de kinderen**

* Wie is er deze maand jarig? Wie het eerst? Dan krijg jij een cadeautje alvast Of: net doen alsof.
* Zak met knikkers. Wat ga je er mee doen?
* Alles voor jezelf houden? Niets aan. Delen. Dan kan je spelen.
* Dat geldt alle knikkers als symbool voor de gaven en mogelijkheden die mensen van God hebben gekregen.

**Inleiding** bij de lezingen

In de eerste lezing zoeken we naar WAT je te delen krijgt. Je moet iets hebben toch om te delen. Soms denk je: ik heb niets. Tóch wel horen we uit Jesaja 57.

Dat gedeelte wordt gelezen door Maartje Nolles, als eerste van een nieuw jaarteam van lectoren.

*Graag lever ik een bijdrage aan de kerkdienst. De dienst geeft mij onder meer wekelijkse inspiratie. Met elkaar God ontmoeten door te zingen, bidden en luisteren waarbij de Bijbel de gezamenlijke bron is. Dit geeft energie en inspiratie voor de nieuwe week.*

Daarna zingen we over het doorgeven van de vrede, waarop de Evangelielezing volgt waarin we zien HOE dat delen gaat.

De kerntekst uit Matteüs is bij het thema aangereikt en vat alles samen. Nu eerst Jesaja 57….

**Schriftlezing**: Jesaja 57: 18-21

door Maartje Nolles

**Samenzang:** Gezang 1014: 1+2+3

**Schriftlezing:** Lucas 10: 1-9

**Tekstlezing:** Mattëus 5: 13a

Jezus zei tegen zijn leerlingen:

‘jullie zijn het zout in de wereld’

**Samenzang:** Gezang 973: 1+2(cantorij)+3+4

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

Over de betekenis van zout is veel nagedacht. Het ‘bijt’, zuivert, reinigt, conserveert, brengt smaak. In de Bijbelse traditie is zout een vast onderdeel van religieuze riten.

Zout hoort erbij. In vele betekenissen.

Vandaag gaat erom hoe zout werkt: het moet *gedeeld* worden, verdeeld. Opgaan in voedsel om smaak te verspreiden.

Opgepot zout is vies, daar ga je van braken, is zonde. Zout dat zich niet laat delen treft Jezus’ oordeel: op-zouten!

De boodschap is duidelijk. Nu de praktijk.

Je leven delen is onontkoombaar. Je deelt ruimte en tijd. Met je ouders, die vormen een veilig nest als het goed is. Velen delen hun leven met broer of zus. Dat maakt het leven een stuk ingewikkelder. Kinderen strijden om speelgoed of aandacht. De volken van de wereld om delfstoffen of heerschappij. Oorlog bestaat zolang als er mensen het leven delen. Het oudste Bijbelverhaal over broers vertelt over minachting, jaloezie, geweld, moord en doodslag.

Het is beslist niet makkelijk om je leven te delen.

Daarom wil ik af van die aanvoegende of gebiedende wijs in ‘deel je leven’ en ga met u op zoek naar wat er nodig is om zover te komen. De kerntekst helpt.

Die luidt niet ‘jullie zouden het zout van de wereld *moeten* zijn’ of ’jullie moeten dat worden’. Nee, jullie *zijn*!

Niet wat je moet *doen*, maar wie je *bent* is het startpunt.

Dat geldt zeker voor delen. Je kunt niet delen wat je niet hebt, of wat je nog niet bewust bent. Delen veronderstelt veiligheid, respect, een welwillende ontvanger. Even krachtig en waardig als de behoefte om samen te willen zijn is die om

jezelf te zijn. De beweging van willen delen komt op uit een vol hart, minder uit een gebutste ziel. Er is innerlijke kracht en rust, zachtheid en heling voor nodig. Het begint HIER (ik wij op m’n hart!)

Tijdens de vredesweek wordt op woensdag 21 september na de vredeswake op het stadhuisplein de muurtekst onthuld met artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen”. Dat betekent voor nu: (pas) als jij jezelf *kunt* zijn kan je iets van jezelf *delen*. Dan heb je ook altijd wat te delen! Dat komt goed tot uiting in vriendschappen en liefde. Daar is dat respect, die veiligheid, die wederzijdsheid, die delen tot huisstijl maakt. Je deelt vanzelfsprekend, veel, je deelt je leven. Dat hoeft niemand te gebieden. Dat ervaar je als het geheim van geluk.

Daarom kan je ook niet zomaar in het blinde weg zeggen ‘deel je leven’. Met wie, welk deel? Dat zijn belangrijke vragen. Je kunt niet alles met iedereen delen, en dat maakt ook niet gelukkig, jezelf niet en de ander misschien ook niet.

Teveel is ‘iets willen delen’ een mooie term voor ‘iets willen opdringen’: een verhaal, een mening, een gevoel. Doe dat vooral niet, lijkt me. Laat de ander in zijn en haar waarde, zoals je zelf in je waarde erkend wilt worden. Deel niet met een ander wat die helemaal niet wil of aankan. Delen is een over-en-weer, veronderstelt afstemming en relatie.

Dat hang ik even op aan het beeld van het zout. Dat moet

gedeeld worden, verdeeld, zich mengen in het voedsel, er in

doordringen, én ontvangen worden. Zoals het zaad in de

aarde. Daarvoor heb je zowel zaad als de aarde nodig.

Dat zie je in de Lucaslezing:

Toevoeging:

* Eerst bidden om méér mensen, dan pas op pad
* Waar Jezus binnenkort komt: ‘timing’ dus
* Dan nog gaat het niet vanzelf goed:

Als je wilt delen kan dat op een muur stuiten. De ander sluit zich af en stoot jou af. Dan kan je niet tóch het kwetsbare geschenk van je ziel geven, niet jouw hoop en geloof delen. Dan leidt jouw vrede niet tot de nieuwe wereld waarvoor die nu juist gegeven is.

Geen reden om het niet te doen. Je vrede zal tot je terugkeren. Voor een volgende keer, voor een ander. Je ziet: delen veronderstelt afstemming, relatie, verbinding. Je kunt niet altijd met iedereen je leven delen.

Dat kan je somber maken. Als je om je heen kijkt. Wat gaat er veel fout. Dáár zijn we goed in: in het delen van schuld. De ander kan alles krijgen! Zulk delen maakt God razend: ‘zulke slechte mensen help Ik niet’. Jesaja is er helder in. Maar iedereen die iets verkeerd doet wordt wél geholpen.

Opnieuw op weg geholpen. Door de kracht van God, die met jou wordt gedeeld, omdat je nu een maal Gods trots bent.

Dat geldt ‘mijn volk’ dichtbij en ‘allen die ver weg zijn’. Niet alleen voor het clubje gelovigen maar universeel is de hulp van de Altijdaanwezige. Oneindig!

Dat is een hele troost. Dé troost voor onze wereld! Dit is wat gedeeld wil worden. Nee, ga niet parmantig of opgejaagd aan de slag: dit deelt *zichzelf*. Door jou, als je het niet op-pot voor jezelf, als je het niet inperkt voor alleen je vriend-jes. En dan samen tegen de ‘vijandige buitenwereld’. Aan zo’n kerk heeft de wereld niets, daar wordt de aarde niet door verlicht. Zulke gelovigen verdienen maar één woord, al klinkt het hard, het is van Jezus: ‘opzouten’.

Je bijna goddelijk gemaakt heeft in zich de dynamiek van zich te willen delen. Dat zit er ín. Dat is vanwege dat ‘Gij hebt mij ’t eerst bemind’. Dat máákt je tot zout en licht!

Met de vaak aan Mandela toegeschreven woorden van Marianne Williamson: ‘*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 ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.*

Dé manier om je leven te *delen* is dus je leven te *leven*.

Vanuit je geloof, vanuit de Bron. Door dat goed te doen komt het goed. De vrede in jou gaat zich delen en zo vermenigvul-digen. door meer te schijnen reikt jouw licht verder. De smaak van jouw bestaan dringt door in wie er voor open staan.

Dat is de goddelijke wijsheid voor een nieuw seizoen. Voor ieder van ons, in al onze relaties. Samen met je geestver-wanten in en buiten dit huis. Er is veel te bespreken en veel te doen. Je weet zelf wel hoe ver je bent in dit rijpen om te delen. Je kent feilloos de oorzaken als het stagneert en je voelt je er niet gelukkig bij. Je herkent de vreugde als het gebeurt, omdat het gewoon niet meer anders kan. Het is het goddelijk geheim in jou: je leven deelt zich en wordt daar-door niet minder maar juist méér ‘leven’. Dit is het verhaal, voor onszelf en voor wie met ons in gesprek gaan. Dit is ons lied. God roept de vrede uit!

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Samenzang:** Gezang 767: 1+2(cantorij)+3

**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

**Cantorij:** They that go down to the sea in ships

(Psalm 107 vs 23-31) - Herbert Sumsion

Er zijn er die met schepen op zee varen

en handeldrijven op de grote wateren.

Zíj zien de werken van de HEERE

en Zijn wonderen in de diepte.

Wanneer Hij spreekt,

doet Hij een stormwind opsteken,

die haar golven hoog opheft.

Ze rijzen op naar de hemel,

ze dalen neer in de diepe wateren;

hun ziel smelt weg van ellende.

Zij wankelen en waggelen als een dronken man,

al hun wijsheid wordt verslonden.

Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,

leidde Hij hen uit hun angsten.

Hij brengt de storm tot stilte,

zodat hun golven zwijgen.

Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn

en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.

**Samenzang:** Gezang 103c: 1+2(cantorij)+5

**Slotwoord**

‘Natuurlijk

is het mijn schuld

als het licht

daar niet is

waar ik ben’

*Hans Andreus*

**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.*